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ABSTRAKT
Punimi i diplomës “ndikimi i inovacioneve në produktivitetin e ndërmarrjeve” fokusohet
kryesisht në rolin dhe ndikimin e inovacioneve në ndërmarrësi, sidomos tani kur globalizmi
dhe zhvillimet teknologjike kanë bërë që suksesi të varet nga një konkurrencë e
jashtëzakonshme në betejën për mbijetesë ekonomike.
Sipas Schumpeter, procesi krijues i zhvillimit ekonomik mund të ndahet në tri faza të
dallueshme: në shpikje; inovacione (komercializimit) dhe imitim. Sipas kësaj teorie, shpikja
dhe inovacioni kërkojnë aftësi të posaçme. Bashkimi i tyre rritë mundësitë e komercializimit
të suksesshëm.
Zhvillimi i hovshëm teknologjik ka bërë që inovacionet “të lehtësojnë” jetën e qytetarit çdo
ditë e më tepër. Ne lexojmë lajmet duke përdorur telefonat tanë mobil ose kompjuterët laptop.
Kur humbim rrugën me automobilë, pajisja GPS (Sistem Global i Pozicionimit) na ndihmon
të gjejmë destinacionin tonë. Gjatë rrugëtimeve, në bord-kompjuterin e automjetit tonë
shohim kur duhet blerë derivatet, kur të ndërrojmë gomat. Çdo ditë e më tepër librat shfaqen
në mënyrë elektronike për lexuesit portativ, komunikimi virtual ka lehtësuar takimet në
krahasim me vizitat fizike që marrin kohë.
Këto produkte të reja “i përdorim”, sepse studiuesit dhe ndërmarrësit i servojnë për ne dhe
përdoruesit gjithnjë ose vazhdimisht kanë interesim për risitë ose inovacionet me të vetmin
qëllim, për një funksionalitet më të avancuar në kuptimin e rritjes së produktivitetit.
Hulumtuesit në universitetet, institutet kërkimore, dhe në sektorin privat, sigurojnë njohuri
themelore në teknologji të reja gjatë kryerjes së hulumtimit themelor (Jaffe & Lerner 2001,
fq.75-76). Ndërmarrësit pastaj marrin dhe aplikojnë këto gjetje apo zbulime për problemet e
përditshme. Ata pastaj përballen me pasiguri të mëdha, ndërsa nisin produkte dhe shërbime të
reja në treg (Knight 1921, fq.47 ; Schumpeter 1934, fq. 26).
Qëllimi i këtij punimi përqendrohet në sqarimin e rëndësisë së inovacioneve që kanë ato në
funksionimin, produktivitetin dhe qëndrueshmërinë materiale të ndërmarrjeve.
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1

HYRJE

Ndërmarrjet që merren me ekonominë globale përballen me sfida dhe kërcënime të papara,
si dhe me mundësi të shumta. Për fat të mirë, gjeneratat e reja të ndërmarrësve janë më të
sigurt në vetvete sesa ishin gjeneratat e viteve të '80-ta. Ato janë më të prirura për të kërkuar
kënaqësinë e çastit nga karriera e tyre, edhe në qoftë se ajo nuk përfshinë fitimet maksimale.
Sot, ndërmarrësit duan të sfidohen intelektualisht dhe disa edhe dëshirojnë të bëjnë një
ndryshim në shoqëri. Motivet e tyre janë habitshëm të ndryshme nga ato të paraardhësve të
tyre të viteve 1980 – ta, të cilat në afat të gjatë mund të jetë një faktor kontribues për
suksesin e qëndrueshëm.
Hulumtuesit në universitetet, institutet kërkimore, dhe në sektorin privat sigurojnë njohuri
themelore në teknologji të reja (inovative) gjatë kryerjes së hulumtimit themelor (Jaffe &
Lerner 20011, fq.167-198). Ndërmarrësit pastaj marrin dhe aplikojnë këto gjetje për
problemet e përditshme. Ata pastaj përballen me pasiguri të mëdha, ndërsa lansojnë produkte
rezultative dhe shërbime të reja në treg (Knight 1921, fq.68; Schumpeter 1934, fq.54). Të dy
studiuesit dhe ndërmarrësit luajnë role thelbësore në gjenerimin e rritjes në ekonomitë
moderne.
Sot, inovacionet dhe ndërmarrësia kanë ndryshuar. Ka mënyra të ndryshme të fuzionimit,
ekzekutimit dhe praktikimit të koncepteve të ndryshme nëpër botë. Ky punim trajton pak a
shum teoritë e Schumpeter-it, çfarë është e zbatueshme për sot dhe çfarë nuk është. Realiteti
praktik është se ndërmarrësia dhe inovacioni nuk janë manifestuar njëjtë në tregun
ndërkombëtar. Në fakt, ato nuk janë të gjitha sistematike si Drucker besonte. Për shembull,
SHBA-të dhe Kina kanë inkubatorë për “ngjalljen” e inovacioneve dhe ndërmarrësisë, por ato

1

Laboratory Technologies. Adam B. Jaffe; Josh Lerner. The RAND Journal of Economics, Vol. 32, No. 1.
(Spring, 2001), fq. 167-198
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nuk janë praktikuar në mënyrë të ngjashme. Po kështu, disa inovacione, si interneti, janë
oportuniste dhe aksidentale. Fillimisht i zhvilluar nga DARPA2, që si qëllim kishte ndarjen e
informatave me qëllime mbrojtëse mes universiteteve të përfshira dhe organeve kërkimore të
mbrojtjes, interneti shumë shpejt u bë një World Wide Web (WWW3).
Ky punim përqendrohet në ndikimin e inovacioneve dhe produktivitetit të tyre në
ndërmarrësi.
Gjithashtu pjesë e këtij punimi është edhe analizimi i ndikimit të inovacioneve në
produktivitetin e shërbimeve ndër vite me theks të veçantë në Divizionin Meteorologjik pranë
ANP-së.
Në vijim të këtij punimi, do të diskutohet për definimin e inovacionit, inovacionin si arritje, si
aftësi dinamike, llojet e inovacionit, matja e tij, ndikimi në ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe
të mëdha, ndikimi i inovacionit sipas Schumpeter etj.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency (Agjencia e Mbrojtjes e Projekteve të Avancuara
Hulumtuese)
3
WWW – Rrjet i shpërndarë globalisht (në nivel botëror)
2

2
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky punim bazohet në literaturë të gjerë teorike, si dhe vrojtime nga realitetet dhe përvojat e
kaluara. Duke qenë temë mjaft interesante dhe aktuale në kohën të cilën po e jetojmë, pasuria
e literaturës ka qenë e konsiderueshme duke na mundësuar që të mbështetemi në burime të
shumta, të shumëllojshme dhe interesante.
Inovacionet, ndërmarrësia dhe NVM-të janë konceptet kyçe në kërkim për literaturën
përkatëse. Përveç këtyre koncepteve, është shtjelluar literaturë nga protagonisti pothuajse
kryesorë i ndërlidhjes së inovacionit me ndërmarrësinë, Schumpeter.
Doktrina Schumpeteriane luan një rol qendror në këtë tezë; inovacioni në qendër të modelit të
rritjes ekonomike. Sipas kësaj doktrine inovacioni është një proces endogjen, që mund të
ndikohet nga politikbërësit. Jemi munduar të paraqesim fakte, se ndjekja e vendeve të
zhvilluara mund të ndihmojë në ngritjen e prosperitetit në ndërmarrësi.
Në " The Creative Response in Economic History"4, Schumpeter shkruan:
“Është veçanërisht e rëndësishme të bëhet dallimi i ndërmarrësit nga inovatori”. Nuk ka asnjë
lidhje të domosdoshme midis tyre. Inovatori prodhon apo sjell risi, sipërmarrësi "merr gjërat
e bëra". Për më tepër, një ide ose parim shkencor nuk është, në vetvete, e ndonjë rëndësie për
praktikën ekonomike. "Përfundimi i gjërave të reja" nuk është vetëm një proces i veçantë por
është një proces që prodhon pasoja që janë një pjesë thelbësore e realitetit kapitalist. Kjo
shprehë në shumicën e rasteve vetëm një njeri apo disa njerëz që e shohin mundësinë e re dhe
janë në gjendje për tu përballur me rezistencën dhe vështirësitë me të cilat veprimi gjithmonë
plotëson praktikën e vendosur.
Ai besonte se konkurrenca teknologjike përmes produkteve dhe proceseve të reja dhe të
përmirësuara ishte një urdhër magnitude më e rëndësishme se konkurrenca 'normale' e
çmimeve ndërmjet ndërmarrjeve, e cila ishte objekt i teorisë më të madhe ortodokse të
ekonomisë.

4

Schumpeter, 1947, “The Creative Response in Economic History , The Journal of Economic History.
(Reprinted in Joseph Schumpeter (Edited by Richard Swedberg), 1991, The Economics and Socialism of
Capitalism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey), fq.78-79
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Çdo lloj analize e bërë mbi këtë literaturë të gjerë, përmban idetë dhe mendimet e autorëve,
strukturuar sipas dëshirës së përbashkët. Pa diskutim që punimi ka edhe kufizimet e veta,
diktuar nga fakti se janë prekur ato çështje që janë konsideruar më të rëndësishmet.
Jam shumë i vetëdijshëm se ka vend për zgjerime dhe përmirësime të mëtejshme që do të
thellonin e ndoshta edhe do të përgjigjeshin më bindshëm në dilemat që shpeshherë janë
ngritur.

2.1

Definimi i inovacionit

Në kuptimin e tij të gjerë, termi inovacion vjen nga Latinishtja innovare, që do të thotë “bëjë
diqka të re”. Kuptimi në kohën moderne është që inovacioni është një proces i kthimit të ideve
në mundësi të reja për krijimin e vlerave dhe i vendosjes së këtyre në një praktikë të përdorur
gjerë. Termat inovacion dhe kreativitet shpesh përdoren për njëra tjetrën. Në kontekstin e
menaxhmentit të biznesit të vogël dhe ndërmarrësisë është e rëndësishme të bëhet dallimi
ndërmjet tyre:
Kreativiteti - është gjenerimi i ideve të reja
Inovacioni - është shfrytëzimi i suksesshëm i ideve të reja
Procesi i ndërmarrësisë nbështetet në kreativitetin e individëve të përfshirë, në termat e
ardhjes me ide origjinale për produktet dhe shërbimet e reja në vendin e parë. Kjo është vetëm
një pjesë e tregimit, sepse ndërmarrësia përfshinë shfrytëzimin e suksesshëm të këtyre ideve .
Në kontekstin e tregut, kjo përfshinë këmbimin e suksesshëm të produktit apo shërbimit të ri,
të cilit ne ju referohemi si inovacion. Andaj, ndoshta ne vetëm mundemi të referohemi tek një
inovacion pas përfundimit (post hoc), pasi që, qoftë nëse është apo nuk është prezantuar me
sukses produkti në treg, mund vetëm të dal jashtë me dëshmi, më shumë sesa me spekulim
paraprak.
Është e njohur gjerësisht që inovacioni luan një rol qëndror në konkurencën e kompanive dhe
vendeve. Inovacioni kuptohet të jetë drejtuesi kryesor i produktivitetit. Inovacioni ndihmon
bizneset të përmirësojnë mënyrën që produktet dhe shërbimet bëhen dhe dërgohen, apo të
prezantojnë tërësisht të reja.

4

Hulumtimet tregojnë që 12 përqind e qarkullimit të NVM-ve të BE-së vjen nga produktet apo
shërbimet e reja ose të përmirësuara dukshëm ( Komisioni Evropian, 20075). Të dhënat
tregojnë se kompanitë inovuese mbajnë një performancë më të lartë dhe rriten më shpejtë se
jo-inovatorët. Inovacioni është definuar gjerësisht si shfrytëzimi i suksesshëm i ideve – apo
kthimi i ideve në produkte profitabile, procese, shërbime apo praktika biznesi. Me fjalë të
tjera, një inovacion është komercializuar, ndërsa një shpikje jo.
Në vijim do të shpalosim edhe definimin e produktivitetit.

2.2

Definimi i produktivitetit

Produktiviteti paraqet kërkesat e afarizmit që me shpenzime sa më të vogla të fuqisë
punëtore, të realizohen rezultate më të mëdha. Kjo, njëherit paraqet përpjekjen e ndërmarrjes,
për t’i minimizuar shpenzimet e fuqisë punëtore, dhe për të maksimizuar rezultatet dhe para
së gjithash për të sendërtuar rezultatet e planifikuara të ndërmarrjes. 6
Rritja e produktivitetit është e rëndësishme për dy arsye:
1. ndihmon në rritjen e performancës së ndërmarrjeve me impakt në kualitetin e
produkteve apo shërbimeve të ofruara.
2. është burimi bazë për rritjen e pagave dhe standardit të jetës.
Çdo ndërmarrje, si bartëse e aktiviteteve te caktuara afariste në riprodhimin shoqërorë, ka për
detyrë të organizojë atë afarizëm që siguron rezultate maksimale me shpenzime minimale të
fuqisë punëtore. Një organizim i tillë mundëson rritjen e produktivitetit të ndërmarrjes ndërsa
rol të rëndësishëm në këtë proces paraqesin edhe inovacionet.
Produktiviteti tregon sa njësi të outputit mund të nxjerrim nga një njësi e inputit. Nëse outputi
për njësi rritet me te njëjtën sasi inputi, produktiviteti është rritur.
Produktiviteti i punës = produkti total/numri i orëve të punës 7

5

Buletini i Komisionit Evropian. Dhjetor 2007, fq. 37
Isa Tahiri, Organizimi i punës (Prishtinë, 1998)
7
Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue and David A. Macpherson, Contemporary Labor Economics, (New
York, 1999)
6
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Produktivitetin, si parim ekonomik të afarizmit, duhet shikuar si faktor shumë të rëndësishëm
për zhvillimin stabil dhe të shpejtë ekonomik. Prandaj, kërkesat për rritjen e produktivitetit
nuk janë vetëm detyrat e ndërmarrjes por edhe të mbarë shoqërisë.
Kemi disa lloje të produktivitetit:
•

Kur vetëm puna paraqitet si input atëherë kemi të bëjmë me produktivitetin e punës,

•

Kur kapitali paraqitet si input kemi të bëjmë me produktivitetin e kapitalit,

Në prodhimin bashkëkohor po ndodhin ndryshime cilësore të cilat flasin për atë se punëtori
gjithnjë e më tepër po kalon nga prodhimi i drejtpërdrejtë kahë përgaditja.
Në vijim për të kuptuar më mirë inovacionin, do ta paraqesim atë në dy perspektiva:
-

Inovacionin si arritje dhe

-

Inovacionin si aftësi dinamike

2.2.1 Inovacioni si arritje
Sipas Tether (2003, fq.46), të menduarit rreth inovacioneve si arritje, do të duhej ta merrnim
parasysh në mënyrë primare në kontekstin teknologjik dhe të përkohshëm- jo në terma të
ndikimit të tyre shoqëror apo komercial. Inovacionet, andaj, përfshijnë arritjen e hapave të
domosdoshëm në përdorimin e teknologjisë, apo ri-konceptualizimin e problemeve ekzistuese
në mënyrën që nxjerr krijuesin nga sistemet ekzistuese teknologjike.
Inovacionet e e reja nuk mund të kuptohen jashtë sistemit teknologjik që udhëheqë, së paku
pjesërisht çfarë është e “mundshme” në çfarëdo konteksti të dhënë. Teknologjitë e reja
synojnë të evoluojnë në kohë më shumë sesa në situatat e papritura, pasiqë që ato zakonisht
mbështeten në rrjetet grumbulluese dhe të varuara nga faktori njeri, idetë dhe objektet.
Një arsye për këtë evolucion gradual është për shkak se paraqitja e teknologjive të reja është
një proces me rrezik- edhe në pasiguritë teknologjike (a do të funksionojë?) edhe në
pasiguritë e tregut (a do të shitet- dhe nëse po, sa shpejtë?).
Për më shumë, një strategji e inovacionit të organizatës është e detyruar nga gjendja aktuale
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dhe gjendja e mundshme në të ardhmen e njohurisë teknologjike, dhe kufizimet e njohurisë
dhe aftësitë njohëse të saj.
Për të folur për një inovacion të madh, është diqka që ka potencial për të bërë ndikim të
domosdoshëm komercial dhe/apo social. Shumë shpesh ky lloj ndikimi është i paqëllimshëmdhe mundet larg të arrijë pritjet e inovatorit origjinal.
Në reflektimin e inovacioneve të mëdha (si telefoni, vetura, gjysëmpërquesit, etj) synohet të
menduarit për ndikimin apo pasojat e inovacionit, të cilat rrallë (nëse ndonjëherë) janë
parashikuar në kohën e inovacionit kur është paraqitur për herë të parë. Për shembull,
sygjerimi i Alexandar Graham Bell8 që shpikja e tij e re (telefoni) mund të jetë e
shfrytëzueshme për të thirrur në qytetin tjetër të afërt për të ju treguar atyre që një telegram
po vinte, tani duket i jashtëzakonshëm për mënyrën që në tërësi dështon të njohë potencialin e
idesë së re.
Për ekonomistët, pasojat e paqëllimshme që përfitojnë secilin quhen përhapje (spillover) apo
të jashtme pozitive. Inovacionet synojnë të kenë këtë pozitivitet të jashtëm.

2.2.2 Inovacionet si aftësi dinamike
Konceptualizimi më imponues i inovacionit është kapur në këtë qasjen e dytë- e cila
fokusohet në idenë e inovacionit si kapacitet për të ndryshuar. Në efekt, inovacioni (si
ndërmarrësia) këtu kuptohet si një proces, apo një mendim që inkurajon apo mundëson një
grup specifik të sjelljeve dhe praktikave qëllimore dhe dinamike.
Një dallim kyç mund të bëhet ndërmjet ngjarjes së ndryshimit apo zbulimit dhe menaxhmentit
sistematik të ndryshimit. Siq kishte thënë Louis Pasteur (1854), “Mundësia favorizon mendjen
e përgatitur”. Apo siq e kishte shënuar Gary Player, lojtari i famshëm i golfit “Sa më shumë
që ushtroj aq më me fat bëhem”. Biznesi i vogël inovativ, andaj, është një që është i gjallë për
të ndryshuar dhe fleksibil në qasjen e tij – ka aftësi dinamike (një model të mësuar dhe stabil
të aktivitetit kolektiv përmes të cilit organizata sistematikisht gjeneron dhe modifikon rutinën
e saj vepruese në ndjekjen e efektivitetit të përmirësuar (Tether, 2003, fq.97). Prandaj,
inovacioni gjithashtu varet në aftësinë dhe dëshirën për të mësuar. Ky aspekt i inovacionit
8

Alexander Graham Bell, Shpikës i telefonit dhe lider në fushën e komunikimit për të shurdhër
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është kapur në observimin e Peter Drucker që: “Inovacioni është mjet specifik i ndërmarrësit,
mjete me të cilat ata e shfrytëzojnë ndryshimin si një mundësi për një biznes apo shërbim të
ndryshëm. E ka aftësinë e të qenit i prezantuar si disiplinë, i aftë për të qenë i mësuar, dhe i
aftë për të qenë i praktikuar. Inovacioni andaj, mund të menaxhohet proaktivisht”.

2.3

Inovacioni në më shumë detaje dhe këndvështrime

Ne mund të definojmë inovacionin si “zbatim të suksesshëm të ideve kreative brenda një
organizate”. Le të shqyrtojmë disa përkufizime të shpeshta të inovacionit:
Inovacion është kur njerëzit krijojnë vlera të shtuara të reja nga zbatimi i ideve të reja.
Pikënisje për inovacione është gjenerimi i ideve kreative. Inovacioni është procesi i
dërgimit të këtyre ideve në treg (Schumpeter,1934).
Inovacion është çdo gjë që siguron një përfitim të përceptuar për një klient ose punonjës.
Inovacioni ka të bëjë me hulumtimin për zbulimin, eksperimentimin, zhvillimin, imitimin
dhe adaptimin e produkteve të reja, proceseve të reja dhe formave të reja organizative.
Inovacion është procesi që transformon idetë në vlerë komerciale.
Dallimi midis “shpikjes” dhe “inovacionit” është se shpikja është krijimi i një ideje të re ose
koncepti të ri, ndërsa, invacioni ka të bëjë me transformimin e një koncepti të ri në sukses
komercial ose në përdorim të gjerë.
Inovacioni = Shpikja + Eksploatimi (Berginc et al., 2004).
Është e dobishme të njihet dallimi në mes të dy formave të ndryshme të inovacionit:
“Tërheqje Tregu (market pull)9” dhe “Shtytje Teknologjike (Technology Push)10”:
Tërheqje Tregu: Këto risi zakonisht fillojnë me një hulumtim të kujdesshëm të tregut,
identifikimin e nevojave të konsumit dhe shkallën në të cilën produktet apo shërbimet
ekzistuese i përmbushin këto nevoja. Prandaj, inovacioni udhëhiqet nga tregu. Kjo qasje në
përgjithësi çon në atë që ne mund ta quajmë inovacion rritjeje (incremental innovation),
përmirësime të dizajnuara për të përmirësuar diçka që tashmë ekziston.
“ Market Pull”-Inovacionet zakonisht fillojnë me një hulumtim të kujdesshëm të tregut, identifikimin e
nevojave të konsumit dhe shkallën në të cilën produktet ose shërbimet ekzistuese përmbushin këto nevoja
10
“Technology Push”- Inovacioni nga ana tjetër fillon me zhvillimet e reja teknologjike të sjellura në treg,
shpesh duke u mbështetur në shpresën që sa më shpejt që konsumatori/ja e vëren, do të realizojë rëndësinë që ka
9
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Shtytje Teknologjike: Këto inovacione, nga ana tjetër, fillojnë me zhvillimet e reja
teknologjike të sjellura në treg, shpesh duke u mbështetur në pritjet që sa më shpejt që ta sheh
konsumatori, ai/ajo do të kuptojë rëndësinë apo dëshirueshmërinë nga inovacioni. Kjo
zakonisht shpie në inovacione më radikale, pa marrë parasysh nëse ato janë produktive dhe
shërbimeve të reja apo mënyra të reja të të bërit biznes.

2.4

Llojet e inovacioneve

Inovacioni nuk ndodh në një vakum. Idetë e reja gjithherë i kanë rrënjët në të vjetrën; ato
fillojnë me atë se çka tanimë ekziston, dhe bëhen origjinale nga mënyra unike në të cilën ato i
kombinojnë apo i lidhin idetë ekzistuese dhe njohuritë. Me fjalë të tjera, një ide e re është
shpesh takimi i dy ideve të vjetra për të parën herë.
Të menduarit kreativ fillon duke u munduar për të bërë lidhje ndërmjet koncepteve që tanimë
ekzistojnë, por janë shumë larg nga të tjerët për tu parë. Është thënë se sekreti i suksesit
ndërmarrësor është për të përdorur - Other Peoples’ Brains (OPB) (trurin e njerëzve të tjerë)
Kjo nuk është për të inkurajuar imitimin, i cili nuk krijon ndonjë gjë të re: është për të pranuar
që inovatorët marrin idetë e njerëzve tjerë, si ato të reja apo të vjetra, dhe i bashkojnë ato për
të bërë një model unik, i cili është origjinal vetëm në atë se askush tjetër nuk i ka futur në
përdorim në këtë mënyrë më përpara.
Dai Davies, krijuesi i LETRASET11, e kishte parë nevojën për mbishkrime më të shpejta për
artistët grafik me qëllim për të kursyer kohën e tyre në krijimin e titrave reklamues dhe
mbishkrimeve. Ai e mori një ide ekzistuese, transferë me bazë të ujit të cilët më përpara ishin
përdorur për produktet e fëmijëve, dhe i adaptoi ato për përdorim nga artistët profesionalë
grafik.
Anita Roddick, në udhëtimet e saja, i shikoi gratë në Tahiti duke fshirë trupin e tyre me
gjalpë nga kakao, dhe gratë në Maroko duke i larë flokët e tyre në baltë. Këto dhe trajtimet
tjera natyrale ishin për të formuar bazën e vargut të produkteve në biznesin që ajo kishte
themeluar- The Body Shop.
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Inovacioni nuk mbështetet në një çast të papritur të inspirimit për të dhënë planin për një
zhvillim të ri. Inovacioni është një proces gradual i cili ndërtohet në diqka të re dhe të
vlefshme gjatë një periudhe kohore, nëpër faza të llojllojshme. 3M’Scotch Tape, dhe
kopjuesit e letrës së thjeshtë nga Xerox’s janë të njohura për produktet e tyre në mbarë botën,
jo vetëm përmes një inovacioni, por përmes shumë prej tyre. Zhvillimi i Letraset ishte një
proces, jo një sukses i menjëhershëm. Transferet inicuese nga uji ishin të parregullta dhe
merrnin kohë për tu përdorur. Kompania nuk kishte parë një sukses real derisa ishte shfaqur
produkti i dytë- sistemi i transferit të thatë të mbishkrimeve i cili mund të fërkohej lehtë dhe
shpejtë në një fletë.
Një prej inovacioneve më ndikuese të kohës moderne është zhvillimi i internetit. Edhe pse
duket se një fenomen i kohës së fundit, interneti është vetëm faza e fundit në historinë e
zhvillimit të teknologjisë së komunikimit e cila ka ndodhur përgjatë shumë dekadave dhe ka
përfshirë jo vetëm një por shumë inovacione. Parimet e lidhjes së bashku të rrjetit të
decentralizuar të kompjuterëve të pavarur ishin demonstruar në vitet e ‘60-ta.
Softver-i i parë i postës elektronike ishte zhvilluar në vitin 1972 dhe në vitin 1974 një protokol
standart i softwer-it (TCP/IP) ishte në dispozicion për të siguruar që kompjuterët e pavarur
kanë mundur të gjithë të komunikojnë së bashku. Sidoqoftë, përdoruesit e internetit ishin
shumë të kufizuar nga hulumtuesit dhe akademikët deri në zhvillimin e WWW nga Tim
Berners-Lee në vitin 1989.
Këtu mund ta bëjmë një dallim tjetër me rëndësi ndërmjet dy lloje të ndryshme të inovacionit
– inovacion i shfrytëzuesit dhe inovacioni i prodhuesit. Një inovacion është invacion i
shfrytëzuesit kur zhvilluesi pret të përfitoj duke shfrytëzuar atë. Një inovacion është inovacion
i prodhuesit kur zhvilluesi pret të përfitoj duke e shitur atë (Hargadon, 2003).
Berners-Lee nuk ishte përcaktuar për të shpikur një fenomen kulturorë bashkë-kohorë më
shumë, ai thotë “ishte diqka që më duhej në punën time”. Inovacioni i shfrytëzuesit nga
Berners-Lee ishte vendimtarë për zgjerimin e aplikimeve të internetit pasi që e përmirësoj dhe
e thjeshtësoj distribuimin dhe rikthimin e informatave por kjo mori një inovacion të
mëtejshëm para se sistemi të bëhej i popullarizuar.
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Në vitet e herëshme të 1990-ve zhvillimi i Web Browser, Netscape Navigator, një program i
aplikimit që i lejon shfrytëzuesit të hyjë dhe të gjej rrugën e tyre rreth internetit, shënoi
fillimin e ngutisë për biznese dhe individ në vendosjen e prezencës së Web-it.
Bill Gates12, themeluesi i Microsoft—it, ishte inovatori kryesorë në përhapjen e kompjuterit
personal. Por ai nuk kishte luajtur rol në zhvillimin e internetit, dhe ishte zënë në befasi nga
shpërthimi i përdorimit të internetit.
Microsoft-i zhvilloi shpejtë WebBrowser –in e tij, Internet Explorer dhe paketoj atë në
softver-in e Windows-it, sistemin standard të përdorimit të industrisë për kompjuter . Edhe
pse gjykatat e Shteteve të Bashkuara më pas vendosën që kjo lëvizje ishte anti-konkuruese, i
ishte lejuar Microsoft-it të kapë fitimtarin e internetit dhe të vendosë netscape si sistem
browser-in më të popularizuar. Libri i Gates-it “The Road Ahead” (1995), pohoj fillimin e
super rrugës të informacioneve, dhe sigurisht duket sikur Microsoft është duke sfiduar për të
luajtur rolin kryesorë në zhvillimin e kësaj rruge, përfshirë edhe përmes zhvillimit dhe
lansimit të makinës së re kërkuese për të rivalizuar të ngjajshmin si Google, të quajtur Bing.
Pronarët e ndërmarrjeve shumë të vogla nuk e përcjellën shembullin e Gates-it por u ndalën në
inovacionin e parë.
Menaxhmentit i pëlqen rregulli, jo kaosi, siguritë më shumë sesa risitë. Fatkeqësisht
kreativiteti lulëzon në parregullësi, e cila nxjerrë më shumë mundësi për kombinacione të reja
ndërmjet pjesëve të palidhura deri tani. Rreziku për bizneset e vogla është se mundësia për
inovacionin e vazhdueshëm bëhet e ndrydhur nga menaxhmenti i organizuar. Rregulloret dhe
rregullat bëhen që të ndihmojnë të mbajnë biznesin në binarë në ditët e herëshme por këto
kufizojnë të menduarit kreativ që është i nevojshëm për ta ushqyer rritjen inovative të së
ardhmes. Siq e kishte obzervuar Gary Hamel “ndërmarrësit duhet të jenë në gjendje të
prodhojnë diçka nga asgjë. Ata luftojnë jo kundër natyrës por kundër dominimit të praktikës
së themeluar” (Hargadon 2003).
Pas përcaktimit të konceptit të inovacionit është e rëndësishme që të bëhet dallimi në mes të
llojeve të ndryshme të inovacionit. Çdo lloj ka karakteristikat e veta dhe implikimet, të cilat
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William Henry "Bill" Gates III (lindur Tetor 28, 1955) është një mgnat biznesi amerikan, filantropist,
investitor, programmer kompjuterash dhe inventor.
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duhet të merren parasysh në mënyrë që të jenë konkurruese në treg në ditët e sotme të
globalizimit. Shilling (2005)13 dallon 4 lloje të inovacionit:

2.4.1 Inovacionet arkitektonike dhe të komponentes
Një inovacion komponent (ose inovacion modular) kërkon ndryshime në një apo më shumë
përbërës të një sistemi të produktit pa ndikuar në mënyrë të konsiderueshmenë dizajnin e
përgjithshëm. Një inovacion arkitektonik përfshin ndryshimin e dizajnit të përgjithshëm të
sistemit ose mënyrën bashkëvepruese të komponentëve.
Një shembull i këtij lloji të inovacionit është kurdisja e radios, e zhvilluar nga Trevor Baylis.
Radiot kanë qenë rreth e rrotull për një kohë shumë të gjatë. Ato veprojnë në baza të energjisë
elektrike, normalisht nëpërmjet një furnizimi me energji të jashtme. Radio kurdisja është një
inovacion që punëson një formë të ndryshme të pushtetit të furnizimit. Komponentët e tjerë
të radios, të tilla si folësi, tuneri, përforcuesi, marrësi etj. mbeten të pandryshuara.
Sony Walkman jep një shembull të mirë të inovacionit arkitektonikë. Walkman kur për herë
të parë doli, ishte një produkt shumë i ri. Të gjitha komponentet kryesore që kishin shkuar në
Walkman ishin provuar dhe testuar dhe janë përdorur në një shumëllojshmëri në produktet e
tjera. Regjistruesit me audio kasetë portable kanë qenë në treg për shumë vjet. Dizajnerët në
Sony, filluan me një regjistrues audio kasete të vogël, kryesisht për shfrytëzim nga gazetarët e
shtypit. Ata vazhduan me avancimet duke shtuar një përforcues të vogël stereo si dhe kufjet
për ndëgjim për të përfunduar paketën. Fakti se “wallkmen” i ri kishte nevojë për shumë më
pak energji do të thotë se mund të përdoreshin bateri vetëm të vogla duke e bërë atë shumë
më të lehtë. Ky inovacion shkaktoi qetësinë kudo në transportin publik (kufjet), shpenzime
më të ulta energjie (bateritë) dhe madhësi më të vogël fizike.

2.4.2 Inovacionet kompetencë – rritëse dhe kompetencë – shkatërruese
Inovacionet në kompetencën – rritëse, ndërtohen mbi bazën ekzistuese të njohurive të
ndërmarrjes. Inovacionet në kompetencën – shkatërruese, zhvillohen duke shkatërruar
kompetencat ekzistuese të një firme të vjetëruar.
13
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Inovacionet kompetencë – rritëse zakonisht shfaqen tek ndërmarrjet me përvojë dhe traditë
dhe zakonisht inovacionet priten nga këto ndërmarrje, shembull konkret për vite kemi pasur
prodhuesin e telefonave cellular Nokia dhe së fundmi Samsung. Shpeshherë ndërmarrje të
tilla krijojnë një lloj monopoli i cili nuk është zyrtarë dhe nuk shihet.
Kur është fjala për inovacionet kompetencë- shkatërruese si shembull konkret është
zëvendësimi i tramvajit në vijat toksore me ato të metodës së lavjerrësit që do të lironte
hapsirat toksore për qëllime apo destinime të tjera, krejt kjo në funksion të një produktiviteti
më të lartë.

2.4.3 Inovacionet radikale dhe në rritje
Radikalizimi i një inovacioni është shkalla në të cilën ajo është e re dhe e ndryshme nga
produktet dhe proceset ekzistuese më parë. Inovacionet në rritje mund të përfshijnë vetëm një
ndryshim të vogël nga (ose përshtatje) praktikat ekzistuese.
Shembull konkret i këtij lloji të inovacionit dhe ndikimi i tijë në produktivitet është me qasjen
e shitjes së librave nga Amazon përmes internetit që ka mundësuar ofrimin e shumë më
shumë librave sesa një librari tradicionale, kjo në fund të fundit dërgoi në një numër të
librarive tradicionale që dolën jashtë biznesit. Që nga viti 2010 Amazon ështe shitësi më i
madh në internet në SHBA.

2.4.4 Inovacionet e produktit dhe të procesit
Inovacionet e produktit janë të themi të mishëruara në rezultatet e mallrave ose shërbimeve të
organizatës. Stilolaps Bic është një shembull i një inovacioni të produktit, i cili ka përfituar
edhe nga një gamë e risive në rritje që nga shpikja e tij origjinale.
Inovacionet e procesit janë inovacione në rrugën në të cilën një organizatë zhvillon biznesin
e saj, të tilla si në teknikat e prodhimit të mallrave ose shërbimeve të marketingut. Shembuj të
inovacionet e procesit që kanë pasur një efekt pozitiv në sektorin humanitar janë magazinimi
i mallrave në rritje në vende strategjike.
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Marrë në përgjithësi ekzistojnë edhe lloje të tjera të inovacioneve, shembujt e marrë mësipër
implikojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi ndikimin e inovacioneve në produktivitetin e
ndërmarrjeve dhe kreativitet dhe lehtësira në përdorimin e teknologjive nga ana e qytetarëve.

2.5

Si matet inovacioni

Inovacioni është një koncept relativ jo absolut- dhe si i tillë, inovacioni mundet vetëm të
kuptohet ashtu në koncept. Nocioni i përgjithshëm si “shfrytëzimi i suksesshëm i idesë së re”
kërkon dy pyetje të mëtutjeshme: çka do të thotë "i suksesshëm” dhe qfarë e përbën një ide e
re?
Natyrisht ne mendojmë se mund ta njohim një inovacion nëse e kemi parë një; por vlerësimi
apo matja e dallimit ndërmjet inovacionit të vërtetë dhe çka ndryshe mund të shihet si
diferencim i produktit të thjeshtë nuk është një detyrë e lehtë. Natyrisht është me rëndësi për
këdo që seriozisht është i interesuar në konstatimin e nivelit aktual të inovacionit në regjion
apo vend me propozimin e masave për të rritur aktivitetin inovativ, siq janë qeveritë
kombëtare dhe lokale (DTI, 2003).
Gjatë viteve të fundit një varg i gjërë i kritereve janë përcaktuar për të ofruar bazat nga të cilat
ne do të kishim mundur të masim inovacionin. Për shembull komisioni i komuniteteve
evropiane (2004) kishte ndërmarrë një studim vjetor të inovacionit përgjatë vendeve të
Evropës i cili bazohet në 20 tregues të inovacionit. Këta 20 tregues po dalin në terma se si ata
reflektojnë shumëllojshmërinë e perspektivave që janë të interesit më të madh për bërësit e
politikave.
Inovacioni definohet si proces i ideve, vlerësimit, përzgjedhjes, zhvillimit, dhe implementimit
të produkteve të reja apo të përmirësuara, shërbimeve ose programeve.
Dhe rezultatet e synuara të këtij objektivi janë:
1) Numri i rritur i ideve të reja
2) Përmirësimi i cilësisë së ideve
3) Zbatimi më efikas i cilësisë së ideve
4) Përmirësimi rezultant i suksesit të arritur nga implementimi i ideve të reja.
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Një tregues i performancës që përmbush kriteret e përzgjedhjes dhe kërkesat e
sipërpërmendura dhe kap katër rezultatet e synuara të listuara më sipër është kthimi mbi
shpenzimin e zhvillimit të produktit, ose RoPDE.

RoPDE është një KPI i plotë (tregues kyç i performancës) për matjen e performancës së
zhvillimit të inovacionit të produktit / shërbimit. Për të vendosur kufijtë e RoPDE-së, një
krahasim është bërë për matjen e profitabilitetit, të tilla si të ardhurat operative paguese, EBIT
ose EBITDA.

Në një ndërmarrje të balancuar fletnotimi, "Përmirëso inovacionin e Produktit / Shërbimit" do
të matet me një version unik të RoPDE, hartuar nga periudha fiskale dhe në krahasim me një
gamë të pranueshme e të ardhurave operative prej 0 -10% (0-10% është një
varg tipik i cili do të përshtatet për kontekstin e çdo biznesi individual).
Si të llogaritet RoPDE
RoPDE = (GM − PDE)/PDE
Ku (GM) është Margjina Bruto, dhe (PDE) është Shpenzim i zhvillimit të Produktit
GM* poashtu mund të quhet profiti bruto, i përcaktuar nga zbritja e kostos së shitjeve nga të
ardhurat. Kosto e shitjeve, apo kosto e mallrave të shitura (CoGS), zakonisht përfshin
materiale, lidhur me dërgimin e një njësie të prodhimit.
PDE zakonisht do të përfshijë inxhinier, teknik, marketingun e produktit dhe në ndërlidhje
me shpenzimet e punës së menaxhimit, të ngarkuara plotësisht (përfitimet, objektet, IT,
amortizimi). Kompenzimi i stokut i bazuar mund të përjashtohet në qoftë se bëhet në mënyrë
të vazhdueshme, i cili zakonisht do të thjeshtësojë llogaritjen pa zvogëluar rëndësinë e
rezultatit.
Hartimi dhe zbatimi masave të performancës mund të jetë një sfidë e madhe për zbatimin e
kornizave strategjike të menaxhimit. Hapi më i rëndësishëm është që të përcaktohen
rezultatet e synuara për objektivin strategjik inovativ të organizatës. Kjo qasje e njëjtë mund
të aplikohet për organizatat jo-fitimprurëse ose qeveritare për aq kohë sa mund të vendosen
pragjet e performancës.
Ndërsa rezultatet e planifikuara strategjike për një objektiv inovativ janë:
• Rritja e numrit të ideve të reja
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• Përmirësimi i cilësisë së ideve
• Zbatimi më efikas i ideve të cilësisë
• Përmirësimi i suksesit rezultant i arritur nga zbatimi i ideve të reja
RoPDE mund të jetë një masë e fuqishme për të marrë në konsideratë atë që mund të
shkallëzohet nga projekti në programin linjë – product, dhe kalojë kufijtë operativ në një
objektiv strategjik në fletnotimin e ekuilibruar. Dhe kjo është një masë e thjeshtë për të
zbatuar atë që është krijuar nga të dhënat e përdorura në praktikat e zakonshme të
kontabilitetit.

2.6

Inovacioni V.S. madhësia e ndërmarrjes

Avantazhi inovator është i lidhur në mënyrë të qartë me ndërmarrjet as shumë të mëdha e as
shumë të vogla. Avantazhet e ndërmarrjeve të vogla janë kryesisht të sjelljes, ndërsa ato të
ndërmarrjeve të mëdha janë kryesisht materiale. Kontributi inovator i ndërmarrjeve të vogla
varion në mënyrë të konsiderueshme nga sektori në sektor. Kontributi kryesor tek ndërmarrjet
e vogla dhe të mesme është në sektorët ku kostot e hyrjes nuk janë shumë të larta, tregjet e
vogla preferenciale ekzistojnë, dhe ku përdorimi i punëtorëve të kualifikuar është relativisht i
rëndësishëm.
Ekziston një debat mbi madhësinë e ndërmarrjeve dhe rolin e tyre në inovacion. Disa
ekonomistë kanë argumentuar për rëndësinë e tyre të përmasave të mëdha dhe fuqinë
monopoliste, ndërsa disa të tjerë kanë argumentuar në favor të ndërmarrjeve të vogla.
Madhësia e një firme nuk duket se është e lidhur me avantazhet inovatore. Në vazhdim do të
prekim avantazhet dhe disavantazhet e firmave të vogla, të mesme dhe të mëdha në
inovacion.

2.6.1 Inovacionet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM)
Në nivel të menaxhimit, ndërmarrjet e vogla kanë pak burokraci, ato janë të shpejta në
vendim-marrje dhe marrjen përsipër të rrezikut, por menaxherëve ndërmarrës shpesh ju
mungojnë shkathtësitë formale menaxheriale. NVM-të kanë komunikim të brendshëm të
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shpejtë dhe efektiv dhe rrjete formale edhe pse mund të ketë mungesë të kohës dhe burimeve
për të krijuar dhe ruajtur marrëdhëniet e jashtme.
Kompanitë e vogla ballafaqohen me sfida të ndryshme në krahasim me kompani të mëdha në
termat se si ato mund të menaxhojnë procesin e inovacionit- më e dukshme në respekt me
burimete tyre krahasuese të kufizuara (Rothwell dhe Zegweld, 1982, fq. 196-201)14. Bizneset
që operojnë në sektore të ndryshme kanë prioritete dhe karakteristika të ndryshme ( Pavitt,
1991). Për më shumë, aspekte të ndryshme të inovacionit janë cekur në pika të ndryshme
përgjatë një cikli jetësor të një industrie (Utterback 1994)15.
NVM-të kanë reagim të shpejtë në ndryshimet e tregut preferencial, por tregu fillestarë i
jashtëm mund të jetë pengesë për koston. Personeli teknik i NVM-ve është mirë i lidhur edhe
me departamentet e tjera, edhe pse ato shpesh nuk kanë aftësi teknike të nivelit të lartë. Në
anën tjetër inovacioni paraqet një rrezik të madh financiar. NVM-të nuk mund të shpërndajnë
rrezikun. Përdorimi i kapitalit të jashtëm për inovacion mund të jetë një problem dhe kostoja
e kapitalit mund të jetë relativisht e lartë. Edhe pse NVM-të kanë një potencial për rritje
përmes "strategjisë preferenciale", ato përballen me probleme në çasjen e kapitalit të jashtëm
për rritje.
Përveç rregulloreve të aplikuara më pak të rrepta së fundmi të NVM-ve, shumë skema janë
themeluar nga qeveritë për të ndihmuar inovacionet e tyre. Por çasja në skemat e qeverisë
mund të jetë e vështirë, dhe NVM-të shpesh nuk mund të përballen me rregulla komplekse,
gjë që ato janë nganjëherë nuk janë në gjendje për tu përballuar me sistemin e patentimit dhe
të përballen me një kosto të lartë në mbrojtjen e patentave.

2.6.2 Inovacionet në ndërmarrjet e mëdha
Në ndërmarrjet e mëdha menaxherët profesional janë në gjendje për të kontrolluar
organizimet komplekse dhe të krijojnë strategjitë teknologjike korporative. Megjithatë,
ndërmarrjet e mëdha janë shpesh të kontrolluara nga kontabilistët që shmangin rrezikun, si
dhe menaxherët bëhen burokratë dhe kanë mungesë në dinamizëm. Një tjetër disavantazh
14

Rothwell, Roy and Zegveld, Walter, Innovation and the Small and Medium Sized Firm (1982). University of
Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in
Entrepreneurship
15
Research-Technology Management , Vol. 37, No. 4 , July/August 1994
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është se komunikimi i brendshëm mund të jetë i rëndë dhe zinxhiri i tyre i vendimmarrjes
mund të rezultojë në reagimin e ngadalshëm. Ndërmarrjet e mëdha mund të injorojnë
zhvillimin e tregut preferencial me potencialin e rritjes, edhe pse ato kanë shpërndarje
gjithëpërfshirëse dhe struktura të shërbimeve dhe një fuqi të lartë tregu me produktet
ekzistuese, të cilat janë në avantazhë marketingu.
Ndërmarrjet e mëdha janë në gjendje për të tërhequr specialist shumë të aftë. Megjithatë fuqia
punëtore teknike e tyre mund të izolohet nga funksionet e tjera të korporatave.
Në nivel financiarë, firmat e mëdha janë në gjendje për të marrë hua dhe mund të shpërndajnë
rrezikun mbi disa produkte. Por presionet nga aksionarët mund të detyrojnë fokusin në fitimet
afatshkurtra. Ndërmarrjet e mëdha janë në gjendje për të përfituar në masë përmes
investimeve në prodhim, ato mund të financojnë rritjen nëpërmjet blerjes dhe mund të
udhëheqin çmimet. Për ndërmarrjet e mëdha shpesh rregullativa është më e rreptë në aplikim.
Ato janë në gjendje për të mbrojtur patentat dhe mund të punësojnë specialist për të ndihmuar
në çasjen e skemave qeveritare.
Disa ekonomistë në të kaluarën kanë diskutuar për rëndësinë e madhësisë dhe fuqive të
mëdha monopoliste mbi inovacionet industriale, ndoshta më së shumti ndër ta Schumpeter.
Ndërmarrjet e mëdha mund të inkurajojnë furnizuesit inovativ ndërsa NVM-të mund të
ushtrojnë pak kontroll mbi to.
Përparimet inovatore të ndërmarrjeve të mëdha janë të lidhura kryesisht me burimet e tyre
relativisht të mëdha financiare dhe teknologjike, të cilat janë dhe konsiderohen avantazhe
materiale. Përparësitë e NVM-ve janë ato të dinamizmit ndërmarrës, fleksibilitetit të
brendshëm dhe përgjegjshmërisë për ndryshimin e rrethanave, të cilat janë avantazhe të
sjelljes.

2.7

Inovacioni dhe dinamika e ndërmarrësisë

Për çdo emër kompanie siç janë Sinclair, Branson apo Roddick, ka me mijëra pronarëmenaxherë që kanë bërë inovacione në njëfarë mënyre duke krijuar ndërmarrjet e tyre të
vogla. Inovacioni i tyre mund të ketë qenë vetëm për të adaptuar idetë e tyre ekzistuese
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praktikat në tregun lokal. Apetiti dhe talenti i tyre për inovacion mund të jetë ndalur me idenë
e tyre origjinale. Këto janë përvoja shumë më të zakonta sesa historitë e suksesit individual,
apo “ ndërmarrësi i vetëm i vetmuar” ( Schoonven and Romanelli 2001, fq.248)16.
Përderisa historitë e inovatorëve ndërmarrësor si Sir Clive Sinclair dhe Anita Roddick mund
të inspirojnë të tjerët që ti përcjellin në hapat e tyre krijues, ekziston një mit për të supozuar
që shembulli i tyre mund të behet një rregull më shumë sesa një përjashtim. Shumë mund të
provojnë, shumë pak mund të kenë sukses, dhe shumica do të mbesin si biznese të vogla.
Për ti ndihmuar ato që mbesin të vogla dhe akoma dëshirojnë të bëjnë ndonjë inovacion,
sygjerohet që bashkëpunimi dhe bashkëveprimi ndërmjet ndërmarrjeve të vogla mund të
ndihmojnë të tejkalohen disa prej pengesave të burimeve të tyre. Idea e inovacionit të rrjetit
është bërë një rritje e popullarizuar, së paku në koncept.
Shembull i kësaj që u tha më lartë është iniciativa e Komisionit Evropian, Qendrës së
Inovacionit dhe Biznesit, ku ishte vendosur të promovohej zhvillimi regjional. Duke pasur për
qëllim aktivitetet industriale inovative, synimi ishte që të promovohen projektet individuale
nga idetë e bashkimit, përvojat teknologjike dhe komerciale (Adair, 1990, fq.65)17.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar poashtu inkurajon inovacionin bashkëpunues (me qëllim
për ta bërë Britaninë “vendin më të mirë në botë për të zhvilluar një biznes inovativ apo
shërbim”) përmes një numri të iniciativave përfshirë edhe fondin e Mbretërisë së Bashkuar
për investim në inovacion, H&ZH18 kreditë e taksave, mjetet e krahasimit, këshillat
intelektuale të pronës dhe shumë të tjera.

2.7.1 Kreativiteti kolektiv
Trupi në rritje i hulumtimit në ndërmarrësi thekson rolin e veçantë të ekipeve apo
individëve që punojnë kolektivisht si formalisht apo joformalisht për të themeluar
organizata të reja dhe për të krijuar hapësira të reja legjitime të tregut (Schoonhoven dhe
Romanelli, 2011, fq.119-122).
16

The Entrepreneurship Dynamic -Origins of Entrepreneurship and the Evolution of Industries,Edited by
Claudia Bird Schoonhoven and Elaine Romanelli
17
Understanding Motivation 1990, 2nd edition (Leadership and Motivation)
18
Hulumtim dhe Zhvillim
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Përderisa heronjtë e rinjë inovativ mund të mbështeten më shumë në kreativitetin kolektiv
sesa në një talent individual. Fokusi në natyrën kolektive të dinamikës së ndërmarrësisë
është kontrastuar me shumë nga hulumtimi i hershëm i ndërmarrësisë i cili është fokusuar
në atributet e ndërmarrësve individual dhe prirjen e tyre për të themeluar kompani të reja.
Për të kuptuar efektin masiv – siç është krijimi i industrive të reja, pionerizimi i
tregjeve të dalura, zhvillimi ekonomik regjionale, dhe bile edhe ndikimi i tyre në
konkurencën e kombeve- hulumtuesit e kanë zhvilluar një kuptim më të gjerë të
kontekstit që prodhon dinamikën e ndërmarrësisë.
Ka një interes në rritje në rolin e rrjeteve shoqërore online, përdoruesi ka krijuar përbërje
dhe media pjesëmarrëse në mbështetjën e çfarë mund të mendohet si “produktivitet
popullor” (Hartley, 2009). Përderisa gjeneratat më të vjetra mund ta kenë të vështirë të vijnë
deri tek termat me ”si” dhe “pse” të aplikimeve siç është Facebook, YouTube dhe Twitter,
Për “të lindurit digjital” më të rinjë këto mjete tanimë janë bërë një vend i zakontë dhe pjesë
e realitetit të përditshëm dhe normal të jetës së shekullit 21.
Me potencialin e dhënë për inovacionin që të jetë i lëshuar përmes kreativitetit të
shpërndarë të popullatës digjitale të shkolluar, nuk është befasuese që të shohësh vende
duke vendosur rëndësi më të madhe në ofrimin e infrastrukturës për të mbështetur
aktivitetet e tilla.

2.8

Menaxhimi i inovacionit në ndërmarrësi

Siq e kemi cekur edhe më herët, inovacioni është një koncept relativ dhe andaj mund me të
vërtetë të kuptohet vetëm në këtë kontekst. Një numër i variablave të kontekstit kemi theksuar
të ketë pak ndikim në atë se si menaxhohet inovacioni. Në instancën e parë, mundësitë e
kompanive për inovacion janë kontingjente në atë se si janë të lidhura në sistemet e tyre
respektive nacionale të inovacionit. Me fjalë të tjera, kushtet që ekzistojnë në vendin e tyre,
përfshirë edhe nivelin e shkathtësive, aktivitetin e zhvillimit dhe hulumtimit etj. do të
ndikojnë në mënyrë të dukshme se si një biznes i vogël ndjek ndonjë strategji teknologjike të
veqantë.
Ndërmarrësia e “letrës së gjelbërt” e Komisionit Evropian në Evropë, thekson nevojën për të
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promovuar kulturën e inovacionit në kontekstin e biznesit. NVM-të në Evropë i marrin
parasysh katër faktorë si të qenit veçanërisht me rëndësi në termat e barrierave potenciale
drejt inovacionit. Këto janë problemet në qasjen në financa, pamjaftueshmërinë e fuqisë
punëtore të shkathët, mungesa e kërkesës së tregut dhe burimet e shtrenjta njerëzore. Për më
shumë, mbrojtja dhe fuqizimi i të drejtës së pronës intelektuale (IP) shihet si një rëndësi me
rritje për shumë firma.
Cilido qoftë konteksti, sidoqoftë, ekziston një tension i trashëguar në cilin do biznes
ndërmjet sigurimit që sistemet e duhura dhe strukturat janë në vend për të menaxhuar
praktikat qendrore të biznesit me efikasitet dhe efektivitet, duke inkurajuar inovacionin – i cili
përfshin “shkatërrimin kreativ” dhe andaj është natyrisht armiqësor dhe destabilizues.
Natyrisht që nuk ka udhëzime të lehta se si të menaxhohet ky tension në mënyrë të
suksesshme. Megjithatë, për biznesin e vogël të largojë inovacionin si një lloj ekstra i veqantë
është që të rris mundësinë për tu frenuar në të ashtuquajturën “gracka e konkurencës”, ku me
atë një kompani ngujohet në vijën e vet krijimit.

2.9

Ndikimi i inovacionit sipas Schumpeter

Edhe pse që nga fundi i viteve 1880-ta, ka pasur raporte të përdorimit të termit "inovacion" që
do të thotë diçka e pazakontë, asnjë prej “etërve” të parë të inovacionit nuk kanë qenë me
ndikim si Schumpeter. Sipas tij, preferencat e konsumatorit janë dhënë tashmë, dhe nuk
përfundojnë në mënyrë spontane. Kjo do të thotë se ato nuk mund të jenë shkaku i
ndryshimeve ekonomike. Për më tepër, konsumatorët në procesin e zhvillimit ekonomik
luajnë një rol pasiv. Në teorinë e zhvillimit ekonomik dhe punës së mëtejshme, Schumpeter
ka përshkruar zhvillimin si proces historik të ndryshimeve strukturore, të drejtuar në thelb
nga inovacioni e cila ishte ndarë nga ai në pesë lloje:
•

Lansimin e një produkti të ri apo një specie të re të produktit tashmë të njohur;

•

Aplikimi i metodave të reja të prodhimit ose shitjes së një produkti (ende e pa provuar
në industri);

•

Hapja e një tregu të ri (të tregut për të cilin një degë e industrisë nuk përfaqësonte
ende);
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•

Blerjen e burimeve të reja të furnizimit të lëndëve të para ose mallrave gjysmë të
gatshme; dhe

•

Strukturë e re e industrisë të tilla si krijimi ose shkatërrimi i një pozite monopoliste.

Schumpeter argumentoi se kushdo që kërkon fitime duhet gjithsesi të ketë inovacione. Kjo do
të shkaktojë punësime të ndryshme të furnizimeve ekzistuese të sistemit ekonomik.
Schumpeter besonte se inovacioni është konsideruar si një drejtues thelbësor i konkurrencës
dhe dinamikës ekonomike. Ai gjithashtu besonte se inovacioni është qendra e ndryshimit
ekonomik duke shkaktuar shtrëngata të shkatërrimeve kreative, që është një term i krijuar nga
Schumpeter në librin e tij “ Kapitalizmi, Socializmi dhe Demokracia”19. Sipas Schumpeter –
it inovacioni është një "proces i mutacionit industrial, që vazhdimisht revolucionalizon
strukturën ekonomike nga brenda, vazhdimisht shkatërron një të vjetër dhe vazhdimisht
krijon një strukturë ekonomike të re".
Schumpeter përshkroi zhvillimin si proces historik të ndryshimeve strukturore, shtyrë në
thelb nga inovacioni. Ai e ndau procesin e inovacionit në katër dimenzione: shpikje,
inovacion, përhapje dhe imitim. Pastaj ai e vë ndërmarrësinë dinamike në mes të analizës së
tij. Në teorinë e Schumpeter-it, mundësia dhe veprimtaria e ndërmarrësve, duke udhëhequr
mbi zbulimet e shkencëtarëve dhe shpikësve, krijonë mundësi krejtësisht të reja për
investime, rritje dhe punësim. Në analizën e Schumpeter-it, faza e shpikjes apo inovacioni
themelor kanë më pak ndikim, ndërsa procesi i përhapjes dhe imitimit kanë një ndikim shumë
më të madh mbi gjendjen e ekonomisë. Efektet makroekonomike të çdo inovacioni themelor
janë fort të dukshme dhe shënuara vitet e para (dhe shpesh edhe më gjatë). Ajo që ka rëndësi
në drejtim të rritjes ekonomike, investimi dhe punësimi, nuk është zbulimi i inovacionit
themelor, por përhapje e inovacionit bazë, e cila është periudha kur imituesit fillojnë të
kuptojnë potencialin fitimprurës të produktit të ri ose procesit dhe fillojnë për të investuar
shumë në këtë teknologji.
Vlen të përmendet se sipas Schumpeter shpikja nuk është shkaku: zbulimi dhe ekzekutimi
janë "dy gjëra krejtësisht të ndryshme". "Ideja e pastër e re nuk është e mjaftueshme në
vetvete që të çojë në implementim .... Ajo duhet të merret fuqishëm nga një karakter
19

Schumpeter on Capitalism, Socialism, and Democracy,Charles O. Hardy,The Journal of Political
Economy, Vol. 53, No.4 (Dec., 1945), fq.348-356.
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(ndërmarrësi) dhe të zbatohet me ndikimin e tij ". Nuk është fuqia e ideve, por fuqia që bënë
gjërat të ndodhin. Schumpeter thotë se "shkatërrimi kreativ" është "esenca e kapitalizmit".
Një ekonomi stacionare (e palëvizshme), reaktive, e përsëritur dhe rutinore, është një rrjedhë
rrethore që nuk pranon surpriza apo goditje, "një proces i pandryshueshëm ekonomik i cili
rrjedh në ritme të vazhdueshme në kohë dhe vetëm riprodhon vetveten". Ndërsa një ekonomi
stacionare feudale do të ishte ende një ekonomi feudale, dhe një ekonomi e stacionare
socialiste do të ishte ende një ekonomi socialiste, kapitalizmi stacionar është një kontradiktë
në terma.
Schumpeter shkruan se: "... realiteti kapitalist është i pari dhe i fundit proces i ndryshimit", ku
ndryshimi është esenca. Mungesa e shkatërruesit kreativ, nga ajo që mbetet do të jetë imitim i
përjetshëm dhe kjo nuk është esenca e kapitalizmit në përgjithësi. Sipas Schumpeter-it,
inovacionet janë esenciale për të shpjeguar rritjen ekonomike, dhe "ndërmarrësi" është
inovatori qendrorë. Siç përshkruan ai në “teoria e zhvillimit ekonomik”20 funksioni kryesor i
ndërmarrësve është shpërndarja e burimeve ekzistuese te "përdorimet e reja dhe kombinimet
e reja". Një nga kontributet më të qëndrueshme të Schumpeter-it ishte këmbëngulja e tij se
ndërmarrësi është në të njëjtën kohë një faktor i veçantë i prodhimit dhe e dhënë e rrallë
sociale që e bën të evoluojë historinë ekonomike.
Me fjalë të tjera inovacioni është "shkatërrimi kreativ", që zhvillon ekonominë, ndërsa
ndërmarrësi kryen funksionin e krijuesit ndryshues. Në punën e Schumpeter-it ndërmarrësi
është: "përfundimi i inovacioneve është i vetmi funksion i cili është thelbësor në histori".
Karakteristikat tipike të ndërmarrësit janë: inteligjenca, vigjilenca, energjia dhe vendosmëria.
Ndërmarrësia është inovacion dhe aktualizim i inovacionit. Në këtë pikë duhet për tu shënuar
në mënyrë të qartë se ndërmarrësia nuk mund të ngatërrohet me të katër funksionet plotësuese
të shpikjes: marrjen përsipër të rrezikut, gabim-korrigjim dhe administrim (të cilat në
ekonominë Schumpeter-jane të evolucionit janë të ndara), të dallueshme dhe jo- ndërmarrëse
nga natyra. Në punën e Schumpeter-it mbi ndërmarrësinë ne mund të zgjedhim dy faza: një
"fazë të hershme" - teoria e "parë" e ndërmarrësisë, dhe "faza vonshme" – teoria e “dytë"e
ndërmarrësisë.

20

Schumpeter shkroi këtë libër në fund të 1960-tës, kur ishte zhvillimi i shpejtë i industrisë kapitaliste
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3

DEFINIMI I PROBLEMIT

Inovacionet (risitë) konsiderohen dinamika themelore për zhvillimin e ekonomisë së sotme.
Tanimë inovacionet mund të konsiderohen prej faktorëve bazë të prodhimit, kundrejt
faktorëve të tjerë të prodhimit si fuqia punëtore, toka dhe kapitali. Roli i inovacioneve mund
të vlerësohet si faktori kryesor i rritjes së vlerës së ndërmarrjes nga ana e aktorëve që
operojnë në treg.
Nëse një shtet synon të ketë inovacione atëherë doemos duhet të themelojë qendra për
kërkim-zhvillim, institute për hulumtim, universitete, etj. dhe duhet të marrë iniciativa për
integrimin e ideve të reja, përmes të cilave krijohet një kooperim që do të ndikonte në
zhvillimin e ekonomisë nacionale të një vendi. E njëjta gjë vlen edhe për ndërmarrjet private.
Sot, ndërmarrjet me renome botërore nuk do të mund të mbijetonin gjatë po qe se në kuadër
të departamenteve nuk e kanë edhe departamentin për kërkim-zhvillim që mundëson shpikjen
e produkteve/shërbimeve të reja. Andaj edhe përkundër kostos së lartë departamenti për
kërkim-zhvillim është bërë domosdoshmëri e kohës.
Ndërsa ndërmarrjet që nuk e kanë këtë departament janë të predispozuara të dështojnë për
shkak se konkurrentët që bëjnë eksplorime për ofrimin e produkteve/shërbimeve të reja ose
modifikimeve (vlera shtesë) sipas kërkesës së konsumatorëve janë disa hapa më parë kundrejt
të tjerëve. Një ndërmarrje nuk mund të ofrojë në treg produkte/shërbime inovative nëse në
menaxhmentin e saj nuk ka kapital njerëzorë që mendojnë ndryshe nga konkurrentët, pra në
radhë të parë kjo qasje duhet të jetë në menaxhmentin e ndërmarrjes dhe ideja e njëjtë të
përhapet deri tek personeli më i thjeshtë, dhe kjo të bëhet pjesë e kulturës së një ndërmarrjeje.
Ndërmarrjet më të rëndësishme janë ato që prodhojnë dituri (vlerë të re). Këto ndërmarrje në
masë të madhe investojnë në kërkim-zhvillim për zhvillimin e produkteve të reja. Këto
ndërmarrje rreth 5 % deri në 20 % të buxhetit mund ta investojnë në kërkim-zhvillim.
Rrjedhimisht, ndërmarrjet të cilat prodhojnë vlera të reja paralelisht do tu rritet edhe vetë
vlera e tyre në treg në krahasim me konkurrentët. Ndërmarrjet, të cilat nuk investojnë në
kërkim-zhvillim, mund të kenë një rritje ekonomike prej 2-5 %, ndërsa ndërmarrjet, të cilat
prodhojnë vlera të reja, mund rriten deri në shifrat e larta 20-30% (KKSH21, 2010).
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4

METODOLOGJIA

Të dhënat e përdorura në këtë punim kryesisht direkt apo indirekt e kanë origjinën nga
Eurostat, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ose nga baza e të dhënave të Kombeve të
Bashkuara (KB). Për pjesën teorike të punës do të shfrytëzohen botime, libra dhe artikuj, të
orientuara në shkencë dhe hulumtime që do të përshkruhen në shqyrtim të literaturës.
Materia që është përdorur për të trajtuar problemin është një përmbledhje e literaturës së
përdorur. Poashtu shumë artikuj dhe revista janë përdorur për të analizuar këtë problem. Ky
punim mbështetet në të dhëna dytësore nga literatura në dispozicion. Për të mbledhur të
dhëna të besueshme dhe të dobishme, janë shfrytëzuar gjithashtu bazat e të dhënave nga
biblioteka elektronike e UBT-së.
Janë përdorur gjithashtu edhe publikime të tjera, që nuk janë përmendur këtu, për t'iu
përgjigjur atyre pyetjeve që lindin gjatë punës dhe për të gjetur informacion shtesë. Këto nuk
janë të përfshira në literaturën kryesore në këtë punim dhe për këtë arsye janë të referuara pa
shpjegime të mëtejshme.
Në këtë punim janë përdorur disa metoda hulumtuese, duke filluar nga ato kualitative deri tek
ato kuantitative. Në fillim është bërë një hulumtim rreth literaturës, dokumenteve dhe
procedurave.
Gjithashtu janë përdorur edhe metoda të tjera kërkimore sipas nevojës dhe qëllimit të
punimit.

4.1

Hulumtimi empirik

Edhe pse nuk ka shumë hulumtime që tregojnë inovacione në shkallë kombëtare nga
madhësia e firmës, është gjetur SPRU22, databaza e të dhënave të inovacionit. Kjo databazë e
të dhënave përmban detaje mbi disa prej 4,400 inovacioneve të rëndësishme të futura në
përdorim komercial të kompanive britanike në mes të 1945 dhe 1983 (Townsend, 1981) 23, të
dhënat janë krahasuar për periudhat 1945-1949 dhe 1980-1983. Duke krahasuar të dhënat
SPRU – Science Policy Research Unit
‘The Structural Dependency of the Elderly: A Creation of Social Policy in the Twentieth Century’, Ageing
and Society, vol 1, no 1. This paper analyses the state’s role in creating dependency among older people
– through policies addressed to retirement, pensions, hospital and residential care and community care
22
23
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inovacionet e marra nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kishin pësuar rritje, ato ishin rritur
nga 24.3 për qind gjatë vitit 1945-1949, me 38.4 për qind gjatë 1980-1983.

4.2

Sektori i industrisë

Kontributi i firmave - NVM-ve për inovacionin ndryshon në mënyrë të konsiderueshme në
mes të sektorëve të industrisë. Në përgjithësi, ku kërkesat kapitale dhe kostot e tjera të hyrjes
janë të larta, pjesa e firmave të vogla ka qenë e vogël, dhe anasjelltas.
Për pjesën më të madhe të periudhës deri në vitin 1970, shpërndarja e inovacioneve të NVMve në këtë fushë ka qenë relativisht e vogël ose zero. Midis viteve 1970 dhe 1983, megjithatë,
shpërndarja në NVM është rritur në mënyrë dramatike nga 36 për qind gjatë viteve 19701974, në 47 për qind gjatë viteve 1975-1979 dhe madje deri 64 për qind gjatë periudhës
1980-1983.
Ndërmarrjet e mëdha kanë diversifikuar shpesh nëpër një proces të blerjes së ndërmarrjeve të
vogla, si një mënyrë për të kombinuar të dy avantazhet, ate materiale dhe të sjelljes, për të
lehtësuar lëvizjen e tyre në fusha të reja të aktivitetit. Avantazhi i ndërmarrjeve të vogla në
inovacion, në përgjithësi priret të ndodh në industri shumë inovative, ku përdorimi i
punëtorëve shumë të kualifikuar është relativisht i rëndësishëm.
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5

INOVACIONI DHE ROLI I TIJ NË NDËRMARRJET KOSOVARE

Edhe pse sektori i biznesit në Kosovë ka ende nevojë të tejkalojë pengesat e shumta të
brendshme dhe të jashtme ndaj inovacionit, disa shembuj të praktikave të mira mund të
gjenden.
Shoqatat kryesore të biznesit dhe organizatat mbështetëse të biznesit që veprojnë në
Kosovë duhet të përfaqësojnë nevojat dhe interesat e sektorit të biznesit, dhe gjithashtu të
sigurojnë njohuri shtesë dhe udhëheqje në mënyrë që të lehtësojnë aktivitetet e inovacionit në
ndërmarrje. Shoqatat e biznesit dhe organizatat mbështetëse të biznesit luajnë një rol të rritjes
në inovacion, por atyre i’u mungon kapaciteti për të përmbushur potencialin e tyre në
zbatimin e një politike të inovacionit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastin e
shoqatave të industrisë të cilat më së miri do të adresonin çështjet specifike të sektorit, duke
përfshirë ato që lidhen me inovacionin.
Bazuar në sondazhin e 153 ndërmarrjeve innovative në Republikën e Kosovës (RKS)
zhvilluar nga hulumtimi i OECD24, ndërmarrjet private të cilat kishin implementuar të paktën
një inovacion kohëve të fundit, qoftë ai një i ri për ndërmarrjen, i ri për tregun, apo i ri për
botën dhe qoftë ai një produkt ose shërbim i ri, një proces i ri, një teknikë e re e marketingut
ose një ndryshim organizativ.
Ndërmarrjet e anketuara raportojnë shumë aktivitete të inovacionit dhe vlerësojnë se
aktiviteti i tillë ka ndikim të rëndësishëm financiar. Në të njëjtën kohë, inovacioni i tyre
është kryesisht në rritje dhe reaktive. Ai sillet rreth produktit / përmirësimeve të shërbimit të
drejtuara nga presionet e jashtme konkurruese dhe kërkesat e konsumatorëve. Ndërmarrjet
raportojnë një nivel të lartë të bashkëpunimit rreth inovacionit, por më së shumti me
furnizuesit dhe konsumatorët sesa organizatat kërkimore. Ata ofrojnë përdorim të kufizuar të
burimeve të jashtme të dijes, duke preferuar të përdorin burime të tilla si interneti ose
panairet, më shumë se shoqatat kërkimore apo të biznesit.
Pjesa e punonjësve të diplomuar në ndërmarrjet e anketuara ishte e ulët, me përjashtim të
sektorit të TIK-ut, dhe gati gjysma e të gjitha ndërmarrjeve kanë raportuar se "ikja e trurit",
OECD – (Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik) - Zhvillimi i Sektorit Privat, Vlerësimi i
Sistemit Inovativ të Kosovës, 2013
24
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kishte ndikuar negativisht në funksionimin e tyre. Përkundër kësaj, ndërmarrjet kuptuan se
pengesat kryesore për inovacionin janë kufizimet financiare dhe roli i qeverisë, më tepër se
pengesat e brendshme të tilla si mungesa e personelit të kualifikuar apo teknologjia adekuate
e informimit.
Ndërmarrjet raportojnë nivele shumë të ulëta të mbështetjes së qeverisë për veprimtari të
inovacionit, dhe analiza e tyre për masat më të dobishme të politikës ishte disi kontradiktore.
Megjithatë ka pasur mbështetje të vazhdueshme për ndihmë me importimin e pajisjeve H &
ZH dhe shumica mendonin se lidhjet e rrjeteve dhe ndërtimit me diasporën duhet të jenë një
prioritet i lartë. Çdo masë e politikës duhet të jetë me kosto efektive dhe të arrijë një numër të
gjerë të ndërmarrjeve dhe organizatave të tjera dhe t‟i ndihmojë ata që të ndajnë njohuritë dhe
të zhvillojnë lidhjet.

5.1

Shoqatat e biznesit dhe organizatat mbështetëse të biznesit

Kosova ka disa shoqata të biznesit dhe organizata mbështetëse të biznesit të cilat lehtësojnë
ndërmarrësinë dhe zhvillimin e biznesit dhe promovojnë interesat e sektorit të biznesit. Disa
përfaqësojnë një numër të madh të bizneseve të ndryshme, derisa të tjerat përqëndrohen
për t‟i shërbyer një anëtarësimi të vogël, si ndërmarrjet më të mëdha apo ndërmarrjet që
veprojnë në sektorë të veçantë. Të gjitha organizatat udhëheqëse kërkojnë bashkëpunim
me donatorët ndërkombëtarë, pasi tarifat e mbledhura nga anëtarët, klientët dhe sponsorët
janë shpesh të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre operative dhe të
implementojnë projektet e zhvillimit.
Shërbimet kryesore që ata ofrojnë për anëtarët ose klientët / partnerët përfshijnë
mbrojtjen, lidhjet, trajnimin, ndërkombëtarizimin dhe promovimin e ndërmarrësisë.
Programet dhe aktivitetet e tyre rrallë kanë si objektiv të drejtëpërdrejtë inovacionin, kështu
që mbështetja e tyre për inovacionin është kryesisht indirekte, për shembull, përmes
mbështetjes së anëtarëve.
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5.2

Shoqatat ndërsektoriale

Shoqatat ndërsektoriale kanë anëtarë nga të gjithë sektorët e ndryshëm të biznesit. Në
Kosovë, ato kryesoret janë Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane dhe
Aleanca Kosovare e Biznesit.
Këto tri organizata qëndrojnë në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik (KKZHE)
të themeluar kohët e fundit, si përfaqësues të sektorit të biznesit në Kosovë. KKZHE synon të
drejtojë zhvillimin e politikave dhe zbatimin e reformave nëpërmjet koordinimit publik-privat
dhe konsultimit.

5.3

Shoqatat e industrisë

Disa prej shoqatave më të mëdha, të përmendura më lart, kanë organizata të brendshme që
fokusohen në sektorë të veçantë.OEK-ja ka një traditë të gjatë me këto 24 shoqatat e
industrisë individuale. Megjithatë, efektiviteti i këtyre shoqatave të degëve dhe cilësia e
mbështetjes së dhënë për anëtarët e tyre mund të ndryshojnë. Një qasje e vërtetueshme
ndoshta më efektive për organizatën sektoriale është për kompanitë që të formojnë shoqatat e
industrisë nga poshtë lart, në përputhje me nevojat dhe mundësitë e tyre të ardhshme. Kur
interesat e anëtarëve të plotësohen nga anëtarët e stafit kompetent dhe aktive të cilë
respektojnë nevojat e anëtarëve të tyre dhe përfitojnë nga projektet e jashtme dhe mundësitë e
financimit, këto shoqata mund të arrijë sinergji të rëndësishme. Një shembull i praktikës së
mirë i një qasjeje të tillë është Shoqata Kosovare e Inovacionit dhe Teknologjisë së
Informacionit (SHKITI).
SHKITI ka 63 anëtarë të korporatës, që përfaqësojnë 90% të kompanive të TIK-ut në
Kosovë, dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të TIK. Anëtarësimi është i
hapur edhe për universitetet (katër institucionet akademike janë anëtarë të asociuar të
SHKITI) dhe individët. SHKITI ka hapur kohët e fundit qendrën e inovacionit të Kosovës në
Prishtinë.Qendra ofron mundësi trajnimi për të start-ups dhe NVM-të si dhe objektet e
hapësirës së para-inkubacionit (13 njësi).
Duke pasur parasysh se shumë çështje të lidhura me inovacionin janë specifike për sektorin,
shoqatat e industrisë mund të jetë çelësi për lehtësimin e aktiviteteve të inovacionit në
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Kosovë. Derisa disa sektorë, siç janë TIK, janë të mirë të shërbyer nga shoqatat e industrisë
efektive dhe të qëndrueshme, në shumë sektorë tjerë shoqatat e industrisë mund të
ekzistojnë formalisht, por nuk janë në gjendje të ofrojnë një shtytje më shumë për të nxitur
zhvillimin e biznesit dhe aktivitetet e inovacionit të anëtarëve të tyre. Ky mos zhvillimi i
afërm mund të jetë një pengesë e madhe për zbatimin e suksesshëm të politikës së
inovacionit. Rrjedhimisht, çdo zhvillim i politikës së inovacionit dhe implementimit duhet të
përfshijë ndërtimin e kapaciteteve për shoqatat e industrisë ekzistuese ose për të mbështetur
krijimin e të rejave.

5.4

Organizatat mbështetëse të biznesit

Lloji i tretë i aktorit të sektorit të biznesit përfshin organizatat e tjera mbështetëse të biznesit:
ndërmjetësit jo-fitimprurës që në mënyrë aktive mbështesin start- ups ose kompanitë
ekzistuese përmes një kombinimi të hulumtimit, trajnimit, mbrojtjes dhe aktiviteteve tjera.
Stafi i tyre shpesh është përfshirë gjithashtu në mësimdhënie në institucionet e arsimit të
lartë, e cila u jep atyre mundësinë për të vepruar si një lidhje në mes të komuniteteve të
biznesit dhe akademike. Ndërmjetës të tillë kombinojnë iniciativën private me qëllime
publike. Ato mund të organizohen si rezervuar që mendojnë, OJQ-të ose institucionet
(private) kërkimore. Shembuj të organizatave të tilla përfshijnë Qendra Kosovare për
Mbështetje të Biznesit dhe Instituti Riinvest.

5.5

Pengesat kryesore për inovacion

Sipas sondazhit të lartëpërmendur organizuar nga OECD (2013), katër pengesat kryesore për
inovacion janë perceptuar të jenë: 1) Rregullorja joadekuate e qeverisë, 2) Kostot e larta të
inovacionit 3), Mungesa e financimit të jashtëm dhe 4) Mungesa e financimit të brendshëm.

5.6

Burimet njerëzore për inovacion

Burimet njerëzore janë komponentë kyç në procesin e inovacionit. Kompanitë pjesëmarrëse
në sondazh treguan se niveli i arsimit dhe shkalla e ndërkombëtarizimit të punonjësve të
tyre, ishin faktorë lehtësues të rëndësishëm. Nga kompanitë gjithashtu u kërkua që të
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përshkruajnë se si trajnimet e brendshme dhe "ikja e trurit" ka ndikuar në sektorin e tyre.
Njerëzit e arsimuar dhe kreativ janë një nga parakushtet më të rëndësishme për zhvillimin e
inovacionit. Pavarësisht shenjave pozitive në sektorë të tillë si TIK-ut, pjesëmarrja e
punonjësve të diplomuar në Kosovë është e ulët. Kjo sugjeron se zhvillimi i burimeve
njerëzore do të duhet të jetë një nga prioritetet afatgjata në çdo strategji të inovacionit.

5.7

Ikja e trurit dhe kthimi i trurit

Largimi i të rinjve dhe njerëzve të arsimuar është një shkak i madh për shqetësim që duhet të
adresohet nëpërmjet masave të përshtatshme të politikës, disa prej të cilave mund të
zbatohen në kuadër të politikës së inovacionit, të tilla si rrjetet me diasporën shkencore dhe të
biznesit.
Diaspora kosovare është 17% e popullësisë së Kosovës, llogaritur numrin e përgjithshëm
rreth 2.5 milion kosovarë (brenda dhe jashtë), 450 mijë prej tyre jetojnë jashtë kufijve të
vendit të tyre të origjinës (amë). Duke u bazuar në këtë numër të madh të qytetarëve të
Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe duke përcjellur përvojat e shteteve tjera që kanë kaluar
nëpër këtë fazë të tranzicionit, ku diaspora ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin
e shtetit. Qeveria e Kosovës ka vendosur të involvojë diasporën në procesin e zhvillimit të
Kosovës.
Kushtet e vështira ekonomiko-sociale si dhe standardi i ulët i jetesës i ka shtyrë (detyruar)
qytetarët e kosovës me arsim të lartë të kërkojnë kushte më të mira në vendet më të zhvilluara
si në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Perendimore. Oferta e varfër dhe jo-serioze
e Kosovës për të joshur këto kuadro që të sistemohen në Kosovë ka rezultuar negativisht, ku
një pjesë e madhe e tyre ka braktisur Kosovën në drejtim të shteteve me ofertë me të mirë.
Synim i pushtetit aktualë është që të ulë trendin e ikjes së trurit të Kosovës jashtë kufijve
shtetëror, duke u munduar që të ju ofrojë kushte minimale por të pranushme nga kuadrot që
veprojnë jashtë vendit, për tu kthyer dhe dhënë kontributin e tyre në zhvillimin e shtetit më të
ri të botës, shtetit të Kosovës.
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5.8

Bashkëpunimi i jashtëm

Ndërmarrjet kryesisht bashkëpunojnë me furnizuesit e tyre, konkurrentët apo ndërmarrjet e
tjera brenda sektorit, universitetet dhe institucionet kërkimore vendore dhe konsulentët. Ky
nivel i raportuar i bashkëpunimit është i lartë, por kjo nuk duket të rezultojë në rezultatet e
inovacionit aktual konkret siç dëshmohet nga roli i vogël që shumica e këtyre llojeve të
organizatave janë raportuar të kenë në identifikimin e mundësive të inovacionit.
Në shumicën e rasteve, bashkëpunimi me universitetet është i bazuar në ofrimin e trajnimit,
shërbimeve të konsulencës dhe përdorimin e pajisjeve teknike. Pjesa e ndërmarrjeve që
bashkëpunojnë me universitetet për të komercializuar veprimtarinë kërkimore është e ulët dhe
mbi një e treta e ndërmarrjeve nuk bashkëpunojnë fare me universitetet. Politika e inovacionit
në këtë mënyrë duhet t‟i lehtësojë aktivitetet që do të rrisin fushëveprimin dhe efektet e
bashkëpunimit shkencë-industri.
Ndërmarrjet në Kosovë janë të interesuara kryesisht në bashkëpunimin e ardhshëm me
furnizuesit dhe blerësit.
Sektori privat ka disa pika të forta, duke përfshirë edhe ekzistencën e disa ndërmarrjeve të
reja dhe agjencive mbështetëse të biznesit si dhe disa modele të bashkëpunimit midis
industrisë dhe akademisë.
Megjithatë, shkalla dhe niveli janë të kufizuara. Dobësitë e sektorit privat përfshijnë produkte
të cilat nuk mund të konkurrojnë në tregjet e jashtme, mungesa e vetëdijes për përfitimet e
mundshme nga inovacioni dhe nivelet e ulëta të investimeve në H & ZH dhe inovacion.
Shoqatat e biznesit dhe organizatat mbështetëse të biznesit luajnë një rol të rëndësishëm në
sistemin e inovacionit në Kosovë, por zbatimi i një politike efektive të inovacionit do të
kërkojë nga ata që të përmirësojnë kapacitetin e tyre për të mbështetur inovacioni. Një nga
çështjet kryesore është nevoja për shoqatat më të forta të industrisë që janë të pajisura më
mirë për të bashkuar ndërmarrjet nga një sektor dhe të adresojnë fushat relevante për këtë
sektor, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me inovacionin.
Diaspora ofron mundësitë kryesore për sektorin privat, si vendosja e rrjeteve të biznesit dhe
shfrytëzimi i transferimit të njohurive të përbashkëta. Ndërmarrjet kosovare mund të
përfitojnë nga vendndodhja e tyre gjeografike, duke ndërtuar lidhje më të forta me
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bizneset evropiane dhe duke fituar qasje më të mirë në tregun e BE-së. Në anën tjetër,
Kosova rrezikon të humbasë punë të kualifikuar pasi njerëzit zhvendosen në një ambient
më të favorshëm jashtë vendit. Përveç kësaj, ndërmarrjet e Kosovës mund të përballen
me një konkurrencë të fortë për produktet dhe shërbimet në tregun e brendshëm (duke
pasur parasysh madhësinë e saj të kufizuar) dhe barrierat kur të hyjnë në tregje të reja.
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6

RAST STUDIMI:
AERONAUTIKE

INOVACIONI

NË

METEOROLOGJINË

Divizioni Meteorologjik vepron në kuadër të Aeroportit Ndërkombëtarë – Kontrolli Ajror
“Adem Jashari”. Qëllim dhe objektiv e divizionit meteorologjik është furnizimi i
shfrytëzuesve aeronautik me të gjitha produktet dhe dokumentet meteorologjike aeronautike
të nevojshme dhe të disponueshme për planifikimin e sigurt të rregullt dhe efikas të
fluturimeve. Ky divizion veprimtarinë e tij e ushtron që nga zanafilla e ekzistimit të këtij
aeroporti diku në vitet e ’60-ta. Pas luftës që në vitin 1999, si edhe me sektorët e tjerë të
rëndësishëm nën përkrahjen e forcave të “Kosovo Force25 (KFOR)” ka filluar normalizimi,
duke përfshirë nivelin e edukimit dhe trajnimeve si dhe pajisjen me aparaturat e nevojshme
për ofrimin e shërbimeve operative të këtij divizioni. Në fund të vitit 2003 divizioni
meteorologjik ka marrë përgjegjësitë e plota nga forcat ushtarake të KFOR-it duke qenë dhe
“testi” i parë me dorëzimin e kompetencave tek stafi lokal nga KFOR-i.
Gjatë praktikës me forcat ushtarake si dhe gjatë përgatitjes profesionale personeli gjegjës
kishte rastin të njihej edhe me pajisjet meteorologjike për matjen e parametrave të
domosdoshëm, pajisje këto që njihen edhe si vegla të domosdoshme pune, me qëllim
përmbushjeje të detyrave operative.
Në vijim do të përshkruhet gjendja nën ombrellën e forcave ushtarake dhe pajisjet ekzistuese,
furnizimi me pajisje moderne dhe impaktet në produktivitet me rastin e aktivizimit të këtyre
inovacioneve.

6.1

Gjendja para aplikimit të inovacioneve

Nën përgjegjësinë e KFOR-it pajisjet ndaheshin në ato për:

25

•

vrojtime meteorologjike dhe

•

parashikime meteorologjike.

KFOR – Kosovo Force, e udhëhequr nga NATO si organizatë ushtarake
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Pajisjet për vrojtime meteorologjike kryesisht janë pajisje për matjen e parametrave
meteorologjik mbi gjendjen aktuale të motit, të dhëna këto që pastaj transmetohen te
fluturaket për qëllime ngritjeje dhe aterimi.
Këto pajisje kryesisht bënin matje të parametrave si: era me shpejtësi dhe drejtim,
temperatura dhe pika e vesës, shtypja e ajrit si dhe matja e reshjeve atmosferike si parametra
mjaft të rëndësishëm për ngritjet dhe aterime e fluturakevet. Më poshtë shihni në fig.1, fig.2,
fig.3 dhe fig.4 pajisjet e asaj kohe për matjen e parametrave të lartëpërmendur.
Figura 1- Pajisje për matjen e erës me shpejtësi dhe drejtim, foto në të djatht - regjistrues
grafik i matjes

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
Figura 2. Pajisje për matjen e temperaturës dhe pikës së vesës

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
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Figura 3. Barometër Aneroidi - pajisje për matjen e shtypjes së ajrit

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”

Figura 4. Matës manual i reshjeve atmosferike

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
Është e rëndësishme të theksohet se matjet e parametrave me këto pajisje kanë qenë manuale
dhe gjithherë leximi është bërë në pozitën ku pajisja ka qenë e vendosur, që do të thotë edhe e
ekspozuar në ambient të jashtëm. Kjo punë rutinore ka qenë me vështirësi, pasi që duhej të
raportohej 24 orë, 7 ditë të javës, dhe ekspozimi i kushteve të vështira të motit ndonjëherë ka
qenë sfidues. Po flasim gjithnjë për pajisje të viteve ’90-ta. Të dhënat janë ruajtur duke i
regjistruar në regjistrat përkatës që poashtu ka kërkuar angazhim kohe dhe probabilitet
gabimesh gjatë nxjerrjes së mesatareve. Transmetimi i të dhënave tek palët e tjera me interes
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primarë është bërë gjithnjë përmes linjave telefonike që mundësia e gabimeve në shqiptim
gjithnjë ka ekzistuar.
Poashtu ky sistem kishte edhe mungesë të senzorëve për matjen e dukshmërisë së
përgjithshme, dukshmërisë përgjatë pistës, matës të lartësisë dhe sasisë së reve, matës trashsie
të borës etj.
Sistemet për parashikim janë vegla pune që japin kontributin e tyre primarë në produktet për
parashikimet e sakta meteorologjike aeronautike. Këto parashikime janë në funksion të
planifikimeve dhe operimeve të sigurta të fluturakeve në përgjithësi.
Atëbotë posedonim me sistemin “NAMIS”26 – një sistem meteorologjik i Forcave Ajrore
Mbretërore britaneze (RAF). Ky sistem ofronte të dhëna të modelit për parashikim, të dhëna
globale27 numerike, që kishin pikën vështruese prej 40 kilometrash në radius, e që
nënkuptonte nga Sllatina pothuajse tërë teritorin kosovarë si një pikë të vetme.
Imazhet satelitore ishin nga sateliti evropian “Meteosat 1st Generation28”, qasja në këto
imazhe ishte çdo 1 orë (60 min.) dhe kishim qasje në tri kanale: Kanalin visible, me rreze
infra të kuqe dhe ate me avull uji. Rezolucioni në këto kanale ishte i ulët. Duke konsideruar
shpeshherë kushtet e vështira me mjegull dhe reshje të shumta, ka rastisur që parashikimet
tona të mos ishin edhe aq të sakta meqë kishte zbraztësira si kohore poashtu edhe kualitative
në ofrimin e shërbimeve përmes veglave (mjeteve) të punës.
Si rrjedhoj e qëndrimit në hap me teknologjinë e industrisë së aviacionit, kur kihet parasysh
se kërkohej efikasitet më i madh në ofrimin e shërbimeve aeronautike, kërkesa për produkte
meteorologjike sa më të sakta dhe cilësore që ndërlidhej me ngritje të performances së
personelit në kushtet kur trafiku ajror rritej gjithnjë e më tepër në ANP, menaxhmenti aso
kohe vendosi të pajiset me sisteme më të avancuara meteorologjike aeronautike.

26

NAMIS stands for NATO Automated Meteorological Information System (military meaning)
The Global Forecast System (GFS) is a global numerical weather prediction system containing a global
computer model and variational analysis
28
The first Meteosat, Meteosat-1, was launched in 1977, and the last, Meteosat-7, was launched on 2 September
1997, fq.24-26
27
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6.2

Gjendja pas aplikimit të inovacioneve

Pas atij vendimi të rëndësishëm nga menaxhmenti, ishin kontraktuar dy sisteme:
•

Sistemi i vrojtimitit AWOS29 dhe

•

Sistemi i parashikimit HORACE30.

Sistemi i ri i vrojtimit (AWOS), tani përmbushte matjen automatike të të gjitha parametrave
të domosdoshëm që shërbejnë për operime aeronautike, duke u nisur nga: Era me shpejtësi
dhe drejtim në të dy kahjet, dukshmëria e përgjithshme, dukshmëria përgjatë pistës 31 në të dy
kahjet, gjendja e motit, matja e sasisë dhe lartësisë së reve në të dy drejtimet e pistës (shihë
fig.5), sasisë së reshjeve, matjen e lartësisë së reshjeve të ngurta, shtypjes së ajrit,
bubullimave dhe vetëtimave specifikisht në distancë etj.
Për më tepër ajo që ishte shumë esenciale të gjitha të dhënat transmetoheshin tek palët me
interes në mënyrë automatike (pa telefonata), të dhënat arkivoheshin dhe kishim qasje
përherë në ato me mundësi përpunimi. Në Fig. 5 kemi paraqitur disa nga këto pajisje si dhe
monitorimin kompjuterik të të gjitha pajisjeve përmes një klienti, që kishte ndodhur për herë
të parë në kompaninë tonë, duke konsideruar që këto pajisje apo sensor ishin të shtrirë përgjat
2.5 km sa përafërsisht sa ka pista e jonë gjatësi, si dhe të gjitha ato kabllime për lidhjen e
senzorëve në një pike të vetme ishte një satisfaksion në vete për personelin inxhinjerik.

6.2.1 Përfitimet nga AWOS
Avantazhet e këtij sistemi (AWOS) ishin: Matje e dukshmërisë përgjatë pistës që rriste
sigurinë në informatë dhe saktësinë e gjendjes faktike, shpërndarje automatike e informatave
përmes klientëve që ndërlidhej me mos ngarkesë kohe tek kulla32, matjet që bëheshin më parë
duke u ekspozuar në ambientin e jashtëm, tanimë bëheshin në mënyrë automatike, i gjithë ky
inovacion nënkuptonte atë më të rëndësishmen dhe qëllimin kryesorë të investimit, me ngritje
të performancës dhe efektivitetit nga personeli.

AWOS – Automatic Weather Observation System
Horace është system parashikimi bazuar në modelin satelitor të Mbretërisë së Bashkuar
31
Pista është shtresë e asfaltuar me gjatësi mbi 2500m dhe gjerësi rreth 50m, ku ndodhin ngritjet dhe aterimet e
fluturakeve në aeroporte
32
Kulla është ndërtesë e lartë prej nga kordinohet trafiku ajror me drejtuesit e fluturakeve
29
30
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Figura 5. Pajisjet e sistemit të ri inovativ

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
Sistemi i ri i parashikimit Horace dallonte drastikisht nga sistemi i kaluar Namis. Posedonte
inovacione përmes të cilave ngritja e saktësisë në parashikimet afatshkurta dhe afatgjata pësoi
rritje të konsiderueshme.
Në fakt lancimi i Meteosat 2nd Generation33 më 2002, si dhe lancimi i Meteosat 3rd
Generation34 në vitin 2012, bën që parashikimet tona meteorologjike aeronautike të ngriten
në cilësi dukshëm, e sidomos parashikimet afatshkurtëra që bazohen në operimet një ditore.

6.2.2 Përfitimet nga Horace
Përpos tri kanaleve që kishim më parë, tani kemi qasje edhe në 12 kanale të tjera me ngjyra të
specializuara për fenomene të ndryshme, shih fig.7 – identifikimi i zonës me mjegull përgjatë
rrafshit të Kosovës nga Mitrovica deri në Ferizaj me ngjyrë të hintë. Rezolucioni i imazhit
33

The MSG system is established under cooperation between EUMETSAT and the European Space Agency, to
ensure the continuity of meteorological observations from geostationary orbit, following on from Meteosat First
Generation
34
MSG-3 set to ensure quality of Europe’s weather service from geostationary orbit
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tani është i lartë, që e bënë imazhin të identifikohet pastër. Dhe për fund ajo më e
rëndësishmja, shpeshtësia e imazhit tani është çdo 5min. për dallim kur kishim një imazh çdo
1 orë, që i bënë profesionistët e lëmisë të ndihen komod në parashikimet e tyre.
Për këto rezultate flasin edhe anketimet me konsumatorët tanë apo palët që shfrytëzojnë
produktet tona që krahasimisht kanë pësuar ngritje në cilësi dhe respektim më strikt të afateve
të raportimit.
Këto suksese që u thanë më lartë janë arritur falë produkteve kualitative që ofron sistemi në
fjalë (shihë fig. 6), modeli global modelar numerik tani ka pikën e vështrimit 12km (më parë
kishte 40km), që nënkupton se tani modeli nuk na jep pothuajse gjithë Kosovën si një pikë të
vetme.
Figura 6. Sistemi satelitor dhe antena përmes së cilës pranohen imazhet dhe të
dhënat e modelit

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
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Figura 7. Imazh satelitor - ku identifikohet mjegulla e shtrirë përgjatë rrafshit të Kosovës

Burimi – ANP – Kontrolli Ajror “Adem Jashari”
Transferimi në ndryshimin e ndodhur nuk ishte i lehtë. Paraprakisht familjarizimi dhe
trajnimi në shfrytëzim ka marrur një kohë të caktuar për të arritur deri te aplikimi dhe
operativiteti i plotë. Implementimi dhe mirëmbajtja janë një sfidë në vete në përgjithësi në
Kosovë duke konsideruar përvojat që kemi. Megjithatë me kalimin e kohës edhe rritja e
kompetencës ka ndodhur dhe e nevojshme gjithmonë është që gabimet të përmirësohen.
Duke u bazuar edhe në vetë këtë punim dhe temën e përcaktuar, edhe njëherë u dëshmua se
inovacionet kanë një rol të rëndësishëm në ngritjen e performances, kualitetit dhe kuantitetit
që normalisht menaxhmentet pastaj gjithë këtë ngritje synojnë ta materializojnë me qëllim të
përmirësimit të performancës financiare. Si një vend i vogël dhe pa nxitje qeveritare bënë që
ende nuk është krijuar klima e inicimit apo nxitjes për inovacione vendore që do të ulte
koston e blerjes dhe mirëmbajtjes së gjithë këtyre pajisjeve me kosto të lartë që nga aspekti
ekonomik duhen vite të tëra për kthim në investime.

41

7

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Inovacioni dhe ndëmarrësia do të vazhdojnë të zgjerohen në të ardhmen duke përjashtuar kufijt
në kuptimin pozitiv, sepse shkaktarë do të jenë këto 6 arsye:
Kushtet globale të tregut, mendimi ndërmarrës, duke shkatërruar besimin në institucionet e
krijuara, duke e shtyrë mjedisin biznesorë, bashkëpunimin e ndërmarrësve dhe avancimet
teknologjike të mjedisit.
1) Kushtet globale të tregut. Barrierat tregtare po zbehen. Ekonomitë gjithnjë e më tepër
janë të ndërvarura.Komunikimi përmes internetit asnjëherë më parë nuk ka qenë më i
lehtë në qasje. Këto kushte prodhojnë reforma politike, transparencë kulturore,
progres ose avancime sociale dhe pasuri apo të mira gjithnjë më të mëdha të krijuara.

2) Mendimi ndërmarrës. Ndërmarrësit kanë aftësi të shohin, kuptojnë dhe ndërmarrin
avantazhe për të përfituar nga tregjet në zhvillim. Aftësitë e ndërmarrësve të të
menduarit ndryshe, përdorimi i njohurive, të shohim se çfarë të tjerët nuk munden,
parashikimi për atë që nuk ekziston ende, dhe të identifikojnë mundësi - këto janë
cilësitë e çmuara të një ndërmarrësi sot.

3) Duke shkatërruar besimin në institucionet e krijuara. Situata e vështirë ekonomike në
shkallë botërore kohëve të fundit është duke zvogluar besimin që shumica e njerëzve
kanë pasur në qeveritë dhe bankat e mëdha të ndërmarrjeve dhe subjekteve të tjera
financiare. Ky rezultat mosbesimi do të çojë në ribërjen tonë si individë, komunitete,
vende dhe shoqëri. Si të tilla, shumë ndërmarrës të tjerë do t'i bashkohen kësaj fushe.

4) Shtyrja e mjedisit biznesor. Ndërmarrjet e mëdha janë sinonim me burokracinë e cila
ka tendencë të “mbyt” inovacionet. Në përgjigje të kësaj, mjedisi i biznesit është
zhvendosur për të akomoduar nevojat e lojtarëve të saj të tregut që ndryshojnë me
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shpejtësi. Inovacioni dhe ndërmarrësia kanë filluar të lulëzojnë në mbarë botën dhe
ka të ngjarë të marrin formën e ndërmarrjeve më të vogla, por më të guximshme.
Çdo ndërmarrje, e madhe apo e vogël, që vazhdon të njëjtën rrugë që ka marrë
vazhdimisht do ta gjeni atë që të jetë në një pozitë të humbur.

5) Bashkëpunimi i ndërmarrësve. Gjithashtu, në një shkallë globale, do të ketë më tepër
bashkëpunim të ndërmarrësve, i cili nga ana e tij do të bëjë shërndarjen e
inovacioneve në mes vendeve, një dukuri shumë më e zakonshme në nivel të
bashkëpunimit ndërmarrje – ndërmarrje, jo vetëm në mes univerziteteve dhe
institucioneve kërkimore. Një nga qasjet e Kinës për krijimin e një kombi inovativ
janë edhe “Inkubatorët e Teknologjisë Biznesore (TBI)35”. Misioni i Kinës është të
ushqejë të ashtuquajturat ndërmarrje teknologjike. Inkubacioni biznesorë është
konsideruar si një opsionë i zbatueshëm për vendet që duan të zgjerojnë mundësitë
ekonomike.

6) Rritja ambientale dhe e qëndrueshme e teknologjisë inxhinjerikes. Një vetëdije në
rritje në lidhje me vlerën për të mbrojtur botën tonë do të ushqejë kërkesën për
produktet dhe shërbimet që mund të përmbushin këtë qëllim.
Në botën e Drucker-it dhe për disa dekada të kaluara me radhë, një eksod i njerëzve janë
zhvendosur në botën e zhvilluar perëndimore për një arsimim më të mirë dhe shpesh përfundoi
me qëndrimin e tyre atje për shkak të mundësive të shumta dhe të bujshme që kanë ekzistuar.
Por tani, këto mundësi nuk janë të kufizuara vetëm në botën e zhvilluar perëndimore. Mundësitë
janë ndërkombëtare në fushëveprim, dhe njerëzit po zgjedhin të kthehen në atdheun e tyre që të
shfrytëzojnë talentin dhe shkathtësitë e tyre të sapo fituar për të ndërtuar fatin me të, dhe ngritur
35

TBI - Technology Business Incubator
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konkurrencën globale. Kërkesa për inovacion në nivel ndërkombëtarë dhe për ndërmarrësi që e
shoqëron do të fokusohet gjithnjë e më shumë duke pasur për qëllim shtyrjen para. Me qëllimin
në krye, inovacioni dhe ndërmarrësia do të përshtaten për të akomoduar ndryshimin e fokusit për
të jetuar një jetë më mirë, bërë gjëra të mira, për të ruajtur planetin tonë dhe për të fituar para.
Nuk ka të bëjë më me informacionin që Drucker-i mendonte. Ka të bëjë me ndërtimin e një bote
më të mirë dhe një jete më të mirë nëpërmes inovacionit me një qëllim.
Bashkimi Evropian në vitin 2000, në “Paktin e Lisbonës36” ka hartuar një strategji që shtetet
evropiane brenda dhjetë viteve të ardhshme të tregojnë një progres në fushën e inovacioneve
dhe kërkimeve dhe sipas parashikimeve të bëhet një rritje e ekonomisë evropiane prej 3%, në
mënyrë që të mund të konkurrojnë me SHBA-të dhe Japoninë (Yonetimde Devrimin Rehberi
INOVASYON, Prof.dr. Ibrahim Kavrakoglu, 2006). Kjo ishte nevojë e BE-së, pasi në
dekadat e fundit BE-ja ishte më mbrapa në fushën e inovacioneve në krahasim me SHBA-të
dhe Japoninë. SHBA-ja për kërkim-zhvillim shpenzon 3% nga buxheti i saj, pra rreth 360
miliardë dollarë, shtetet e BE-së një shumë të përafërt për kërkim-zhvillim, ndërsa Japonia
rreth 160 miliardë dollarë dhe këto vlera nuk janë duke u evidentuar si shpenzime, por si
investime nga të cilat do të priten të hyra për buxhetin shtetëror.
Pra nga kjo mund të konkludojmë se nuk mund të konkurrohet në tregun ndërkombëtar nëse
kompanitë e një shteti nuk i avancojnë kërkimet-zhvillimet. Kjo paralelisht do të ndikojë edhe
në rritjen ekonomisë nacionale të një vendi. Prandaj aktorët politikë në Kosovë duhet të
mendojnë seriozisht në avancimin e konkurrencës së lirë, avancimin e institucioneve
kërkimore, posaçërisht ndryshimin e çasjes së arsimimit në Kosovë. Suksesi i SHBA-ve në
zhvillimin e inovacioneve ka filluar pikërisht nga universitetet, duke i dhënë rëndësi
hulumtimeve dhe kërkimeve praktike kundër teorisë që shpesh ka qenë shkaktare e regresit të
zhvillimit të një vendi. Ndërsa në Universitetin Publik të Kosovës, në fakultete, as që
mendohet të bëhen investime në hapjen e laboratorëve, hapësirave moderne për kërkimzhvillim, që do të ndikonte pozitivisht në progresin ekonomik të Kosovës.

36

Traktati i Lisbonës forcon kontrollin demokratik të Bashkimit Evropian me një rol më të fuqishëm për të dy të
Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare.
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7.1

Disa rekomandime për Republikën e Kosovës

Masat të cilat mbështesin inovacionin në Kosovë janë grupuar në katër lloje kryesore dhe
janë vlerësuar nga pjesëmarrësit:
Rekomandimi 1: Ngritja e ndërgjegjësimit të NVM-ve mbi përfitimet e inovacionit.
Informacione dhe ngjarje për të mësuar mbi përfitimet e inovacionit, shkëmbimi i
praktikave të mira në menaxhimin e inovacionit.
Konkurrenca dhe shpërblimet P.sh; Konkurrencat për planin e biznesit për start-ups për
njohjen publike të ideve të reja.
Rekomandimi 2: Inkurajimi i investimeve private dhe inovative
Inovacioni i NVM-ve / garanton të mbështesë NVM-të individuale në qasjen në
shërbimet e jashtme që ndihmojnë në rritjen e aftësive inovative.
Garancitë e kreditit dhe kredi të subvencionuara P.sh. Skemat e garancisë së kreditit mund
t’i ndihmojnë ndërmarrjeve inovuese t’i qasen kreditit nga bankat komerciale.
Rekomandimi 3: forcimin e burimeve njerëzore për inovacionin.
Analizat për aftësitë dhe nevojat e trajnimit të vlerësojnë aftësitë e nevojshme për tregun e
punës në sektorë të ndryshëm mbi një bazë të rregullt.
Programe të praktikës për studentët e universitetit dhe personave të papunë.
Rekomandimi 4: forcimi i lidhjeve me diasporën.
Rrjeti shkencor (i bazuar në internet) për të lidhur komunitetin vendor kërkimor me
diasporën shkencore.
Diaspora

(shkencëtarët)

afatshkurtër kthehet

në

vendlindje

- kontakte biznesi me

diasporën.
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